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ABSTRAKT
Trajtesa e këtij punimi ka për qëllim të analizojë dhe të diskutojë se të dhënat hapësinore
janë bërë pjesë e rëndësishme e jetës sonë të përditshme, ku lirisht mund të themi se rreth 80%
e të gjitha të dhënave të ruajtura, përmbajnë informacione hapësinore. Gjithashtu, në këtë
punim paraqitet gjendja e të dhënave hapësinore në institucionet publike në vendin tonë, sa
është harmonizimi i tyre konform rregullave që i parasheh Direktiva INSPIRE, sa kemi
informacione mbi meta të dhënat dhe sa kemi të krijuara meta dhëna, sa shfrytëzohen shërbimet
e shikimit dhe shkarkimit, si dhe, si bëhet shpërndarja e të dhënave shtetërore dhe regjionale
dhe në çfarë mase.
Qëllimi i temës është, vërtetimi i rëndësisë së informacionit hapësinor, si dhe të
kuptohet se, infrastruktura e të dhënave hapësinore është shumë e rëndësishme dhe se është
parakusht që të kemi një gjuhë të përbashkët për të gjitha palët e përfshira në krijimin dhe
përdorimin e të dhënave hapësinore, sepse për t’u akceptuar, themeltare është që gjuha të jetë
e përbashkët, në mënyrë që të kuptohet nga të gjitha palët, gjë e cila do të rezultojë me sukses
në të gjitha nivelet e komunikimit, si ato: ligjore, teknike apo organizative.
Të dhënat hapësinore janë të nevojshme për të gjithë, jo vetëm për bizneset, qytetarët
apo konsumatorët, por edhe për organet publike, sepse me ndihmën e analizave nga këto të
dhëna, mund të merren vendime më cilësore në kohë më të shkurtë. Andaj, të dhënat hapësinore
janë shumë të rëndësishme për të gjithë ne, sepse na bëjnë të mundur që të jemi në dijeni rreth
situatave të cilat ndodhin në kohë të njëjtë, por në hapësira të ndryshme. I patejkalueshëm dhe
i rëndësishëm është bashkëpunimi në mes të: industrisë, qeverisë, përdoruesit, furnizuesit,
administratës dhe qytetarëve, sepse, së bashku jemi më të fortë dhe së bashku mund ta
shfrytëzojmë gjithë këtë mundësi, e cila mund të jetë më e mira për secilin prej nesh në situata
të caktuara dhe ta kuptojmë se pa këto të dhëna ne nuk mund të rezervojmë fluturime për
pushime vjetore, nuk mund të kontrollojmë parashikimet e motit dhe shumë gjëra të tjera, të
cilat janë kruciale në ditët e sotme.
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1. HYRJE
Shqyrtimi i kësaj fushe ka në përbërjen e saj një materie mjaft komplekse dhe është
inovative në vendin tonë, por edhe në gjithë hapësirën globale, vetëm se vendet më të zhvilluara
(sikurse në çdo aspekt), fal standardeve janë një hap para.
Nuk jam iluzionist për të besuar që kam shterur gjithë problematikën në fjalë dhe as që
e kam shtjelluar të tërën, por me kapacitetet e mia, jam munduar që sadopak të sjell diçka më
konkrete për njohësit e fushës, e pse jo edhe dashamirësit e leximit.
Në Infrastrukturën e të Dhënave Hapësinore hyjnë disa marrëveshje, të cilat duhet të
jenë të koordinuara me standardet e teknologjisë, aranzhimet institucionale dhe politike. Kjo
realizohet në mënyrë që t’ju mundësojë përdoruesve kërkimin dhe përdorimin e informacionit
hapësinor, për qëllime të cilat mund të jenë të ndryshme nga synimi i tij. Është e shumë e
vërtetë, se ne kemi nevojë për infrastrukturën dhe shkëmbimin e të dhënave hapësinore. Si
koncept, Infrastruktura e të Dhënave Hapësinore - IDhH ose ang. “Spatial data Infrastructure”
- SDI është vështirë për ta kuptuar nëse e mendojmë në formë të një objekti fizik apo virtual,
sepse, ajo nuk është një pajisje e programit kompjuterik, as një e dhënë, por i përmban të dyja,
ku detyra e saj është që të mundësoj komunikim efikas dhe shkëmbim të të dhënave hapësinore.
Pra, IDhH-ja krijon një kornizë për përdoruesit e të dhënave gjeografike me meta të dhënat
korrespunduese për mjetet e GIS-it. Kjo kornizë përfshin marrëveshje në nivele të ndryshme
mbi teknologjinë, standardet dhe politikat, të cilat duhet të mundësojnë përdorim efikas dhe
shkëmbim të të dhënave hapësinore, duke përfshirë kërkim, grumbullim, trajtim, ndarje,
përdorim, mirëmbajtje dhe ruajtje.
Shtrirja dhe qëllimi i IDhH-së është i lidhur ngushtë dhe ka ndërveprim që përfshinë
mijëra përdorues në mbarë botën, ajo ekziston në nivele të ndryshme, për qëllime të ndryshme
dhe është zhvilluar nga nevojat e përdoruesve për përmirësimin e përdorimit të përbashkët të
të dhënave. Synim i të gjithëve është që të arrijnë një nivel të caktuar ndërveprimi duke
përdorur të njëjtat standarde, teknologji dhe politika. Ky synim arrihet me marrëveshje në mes
shumë palëve të interesuara, mbi procedurat e përdorura më shpesh, të cilat në varësi të
madhësisë shpesh çojnë në rritjen e përpjekjeve organizative dhe administrative që shkojnë
përtej punës së lidhur me teknologjinë.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Gjatë punës për përpilimin e kësaj teme, kryesisht është analizuar dhe shqyrtuar
literatura përgjatë studimeve dhe viteve të punës në AKK dhe me intensitet më të madh para
dhe gjatë shkrimit të temës. Nga e gjithë literatura, mësohet se Infrastruktura Kombëtare e
Informacionit Hapësinor është e rëndësishme si për shtetin ashtu edhe për qytetarin, sepse është
parakusht për zhvillimin e të dhënave hapësinore në nivel të cilin e parasheh edhe Direktiva
INSPIRE, si dhe për lehtësimin e punëve në përditshmëri. Kjo potencohet në literaturën e
shqyrtuar përgjatë viteve të studimeve: Meha M. (2000). Hartografia. Prishtinë, Nikolli P.
(2011). Sistemet e Informacionit Gjeografik. Tiranë, Gashi F, Nikolli P, Meha M. (2016).
Sistemet e Informacionit Gjeografik. Prishtinë.
Gjithashtu, janë analizuar arritjet rreth IKIH-së, të dhënave hapësinore, meta të dhënave
shtetërore, niveli i prezantimit të të dhënave hapësinore, si dhe qasja në të dhënat hapësinore
dhe në shërbimet e shikimit dhe shkarkimit në: INSPIRATION, INSPIRE dhe Infrastruktura
Kombëtare e të Dhënave Hapësinore në Kosovë. (2014). AKK, Strategjia për Zhvillimin e
Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës. (2015). AKK,
Doracak për ofruesit e të dhënave gjeohapësinore për gjeoportalin shtetëror. (2014) dhe
projektligji për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në
Republikën e Kosovës.
Gjithsesi, që të jemi sa më konciz për informacionet e ofruara dhe sa më transparent
rreth zhvillimit të fushës në fjalë, vlen të theksohet se janë përcjellë zhvillimet e ndodhura rreth
IKIH-së në Evropë, vendet e rajonit si dhe në vendin tonë në ueb-faqet e institucioneve
përkatëse

zyrtare,

siç

janë:

http://inspire.ec.europa.eu/;

http://www.kca-ks.org/;

http://www.asig.gov.al/; http://www.katastar.gov.mk/; http://web01.katastar.gov.mk/
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Është evidente se si përdoruesit aktual të informacionit hapësinor shpenzojnë rreth 80
për qind të kohës së tyre për sistemimin dhe menaxhimin e informacionit dhe rreth 20 për qind
të kohës së tyre në analizimin e problemit për të zgjidhur atë dhe për të gjeneruar përfitim.
Pjesa më e madhe e informacionit të grumbulluar nuk është në dispozicion për t’u përdorur
përsëri pasi që nuk dihet se si është grumbulluar dhe nuk dihet se ku është ruajtur. Ekziston
mundësia se të dhënat janë grumbulluar dhe sistemuar duke përdorur rregulla lokale, të cilat
rregulla parandalojnë përdorimin e tyre në të njëjtin vend nga një organizatë tjetër. Ato
gjithashtu, mund të jenë grumbulluar në formate të ndryshme ose një format të veçantë të të
dhënave dhe që nuk janë përdorur në mënyrë universale ku cilësia e grumbullimit mund të jetë
e panjohur. Kështu që, kjo situatë (Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare për
Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës, 2015):


paraqet kosto dhe jo efikasitet të organeve të sektorit publik dhe privat për shkak të
përpjekjeve të grumbullimit të të dhënave të ngjashme,



shkakton vështirësi në shkëmbimin e informacionit,



pengon përdorimin dhe integrimin e informacionit të saktë hapësinor për të informuar
zhvillimin e politikave dhe shpërndarjen e drejtë të burimeve,



pengon strategjitë qeveritare për përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, dhe



paraqet vështirësi për qytetarët të cilët tentojnë të dinë se ku mund të merren të dhënat për
aplikimet në dispozicion.
Nga përvoja në Agjencinë Kadastrale të Kosovës, ku kam qenë i përfshirë në disa

projekte të cilat kanë të bëjnë me të dhënat hapësinore, vizitat e shumta në institucione të
ndryshme të cilat prodhojnë ose mirëmbajnë të dhëna gjeohapësinore dhe diskutimet e shumta
nga pjesëmarrja në hartimin e ligjit për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit
Hapësinor, si dhe nga rezultatet e Strategjisë Kombëtare të Informacionit Hapësinor të
Republikës së Kosovës, ku është e qartë që në Republikën e Kosovës:


momentalisht ka pak njohuri rreth grumbullimit të të dhënave, ruajtjes së tyre apo mbajtjes
nga sektori publik apo sektori privat,



dihet se në kuadër të Republikës së Kosovës ka shumë pak standarde të të dhënave që
përdoren në mënyrë universale për referenca dhe për grumbullimin e të dhënave
hapësinore të përshkruara nga qeveria apo nga sektori privat.
Për më tepër, shumica e të dhënave në qeveri ka dy atribute kryesore:
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Për kë është? – identitetin e individëve dhe kompanive;



Për ku bëhet fjalë? – vendndodhjen e komuniteteve, pasurive, aktiviteteve apo kushtet
mjedisore.
Lirisht mund të thuhet se mbi 80 për qind e të gjithë informacionit të sektorit publik

kanë një element gjeohapësinor, për shembull:


një adresë,



një kod postal,



një lagje,



një sipërfaqe të regjistruar me të dhëna,



një koordinatë të hartës,



një kufi politik apo struktural.
Për më tepër, disa raporte janë publikuar duke përfshirë të dhënat hapësinore gjatë

viteve të fundit, ku është demonstruar rëndësia e informacionit hapësinor (Strategjia për
Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës,
2015):


informacioni i sektorit publik është një aset i madh i pashfrytëzuar me një vlerë prej 40
miliardë eurosh për Bashkimin Evropian,



sektori hapësinor gjeneron ndërmjet $150 miliardë dhe $270 miliardë në të ardhura në
nivel global çdo vit,



zbatimi i Strategjisë në Mbretërinë e Bashkuar £70-£130 milionë përfitime për aktivitete
të mbrojtjes së mjedisit në Mbretërinë e Bashkuar dhe £470-£510 milionë përfitime për
departamentet qeveritare të Mbretërisë së Bashkuar.
Gjatë elaborimit dhe shtjellimit të kësaj teme, do vijmë edhe në konkluzione se, nga

Infrastruktura e Informacionit Hapësinor përfiton kombi, duke pasur një kornizë për lehtësimin
e qasjes, shkëmbimit dhe përdorimit të informacionit hapësinorë në mënyrë sa më të mirë të
mundshme. Një kornizë e tillë shërben për ta bërë informacionin hapësinor relevant, të
harmonizuar dhe cilësor në dispozicion me qëllim të formulimit, zbatimit, monitorimit dhe
vlerësimit të bërjes së politikave në një gamë të gjerë të sektorëve si dhe që qytetarët të kenë
qasje në informacion gjeohapësinor, dhe për të maksimizuar vlerën e informatës hapësinore
ekzistuese për publikun, qeverinë dhe kompanitë komerciale.
Gjithashtu, gjatë temës shtrohet pyetja rreth rëndësisë së Direktivës INSPIRE,! rëndësia
e së cilës është shumë e madhe, sepse, ajo përcakton kërkesat e përgjithshme për të krijuar një
infrastrukturë për Informacion Hapësinor në Evropë për qëllime të politikave mjedisore të BE4

së, politikave dhe aktiviteteve të cilat mund të kenë ndikim në mjedis, duke përdorur të dhënat
hapësinore të mbajtura nga autoritetet publike. Zbatimi i saj do ta bëjë informacionin hapësinor
relevant, të harmonizuar dhe cilësor në dispozicion me qëllim të formulimit, zbatimit,
monitorimit dhe vlerësimit për krijimin e politikave në një gamë të gjerë të sektorëve si dhe
për qytetarin për të pasur qasje në informacion hapësinor, qoftë lokal apo ndërkombëtar. Për
më tepër, ajo do të shtojë vlerën në publik, qeveri dhe shoqëri tregtare në Republikën e Kosovës
në përdorimin e informacionit hapësinor si dhe do të ofrojnë një kornizë të qëndrueshme për të
ndihmuar iniciativat kombëtare dhe lokale, dhe të ofrimit të shërbimit për të mirën e të gjithë
popullit tonë.

3.1 Rëndësia e Informacionit Hapësinor
Shumica e informacionit që posedon sektori publik përmban informacion hapësinor
apo informacion të bazuar rreth vendndodhjes. Nëse bëjmë krahasimin apo lidhshmërinë e
llojeve të ndryshme të informacionit me njëri-tjetrin, të kuptuarit mund të rritet në mënyrë të
konsiderueshme, dhe në këtë mënyrë mund të merren vendime efektive për vende të ndryshme
në Tokë. (Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të
Republikës së Kosovës, 2015)

Figura 1. Përshkrimi i objekteve sipas vendndodhjes.
(Global Spatial Data Infrastructure Association)
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Për qytetarin, informacioni hapësinor efektiv, i kombinuar me informacione të tjera,
mundëson ofrimin e shërbimeve emergjente në mënyrë të shpejtë në vendin e duhur, njohurinë
se ku gjenden shërbimet lokale, shmangien e bllokimeve të komunikacionit dhe menaxhimin
më të mirë të jetës së njeriut si rezultat i qasjes në më shumë informacione.
Për komunitete, informacioni hapësinor lehtëson financimin e barabartë për rigjenerim
dhe mundëson zgjidhje për probleme të tilla, siç janë: privimi, krimi dhe çrregullimi.
Për qeverinë lokale, informacioni hapësinor mbështet partneritete, ndihmon atë për të
ofruar shërbime më të mira dhe më efektive publike dhe krijon efikasitet duke ndihmuar
caktimin e burimeve të duhura në vendet e duhura dhe kjo i ndihmon qytetarët që të jenë më të
pavarur.
Për qeverinë qendrore (kombëtare), informacioni hapësinor mbështet formulimin dhe
vlerësimin e politikave efektive, ku është thelbësore për të mbështetur qasjen ndaj ndryshimeve
klimatike, menaxhimin e emergjencave në tërë Kosovën, siç mund të jenë vërshimet, zjarret,
lëvizja e dheut dhe gjithashtu ofron mbështetje kritike për shërbimet e sigurisë.
Infrastruktura e të Dhënave Hapësinore po përdoret dhe aplikohet kohët e fundit në
shumë vende të botës, në nivele të ndryshme: globale, rajonale, kombëtare, krahinore dhe të
organizatave. (Ferim Gashi, Pal Nikolli, Murat Meha, 2016) Në thelb, IDhH lejon shkëmbimin
e të dhënave sepse me anë të saj reduktohet koha, përpjekjet dhe burimet financiare. Për më
tepër, ajo kontribuon për të rritur shfrytëzimin dhe përfitimet e publikut, qeverisë dhe bizneseve
nga informacioni hapësinor. Shpesh shtrohet pyetja, pse është i rëndësishëm informacioni
gjeohapësinor? Pyetja “ku”? shtrohet vazhdimisht, për shembull:


Ku është qendra më e afërt e shërbimeve publike?



Ku mund të ndodh zjarri, përmbytja?



Ku ndodhen lagjet të cilat kanë nevojë për infrastrukturë?
Edhe pse për disa nga këto pyetje “ku” mund të gjendet përgjigjja shumë lehtë, shumë

prej tyre janë më komplekse për t’u përgjigjur dhe kërkojnë bashkimin e disa grupeve të
informacionit nga burime të ndryshme për të mbështetur procesin e vendimmarrjes dhe kjo
ndodh me rastin e funksionimit të strategjisë. Për shembull: procesi i konsolidimit të shkollës
kërkon të paktën:


vendndodhjen e shkollave,



adresat e shtëpive të nxënësve ekzistues,



kohën e udhëtimit dhe distancën nga shkolla etj.
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Asimilimi i këtyre informacioneve të ndryshme dhe krijimi i disa “çfarë nëse?”
skenarëve është bërë shumë më i lehtë duke i integruar të gjitha burimet brenda në një kornizë
të qëndrueshme referimi. Në këtë rast informacioni hapësinor dhe mjetet e analizimit shtojnë
vlerë të konsiderueshme duke siguruar dimensionin hapësinorë për të mbështetur
vendimmarrjen.

3.2 Direktiva INSPIRE (ang. Infrastructure for spatial information in Europe)
INSPIRE (Infrastruktura për Informacionin Hapësinor në Iniciativën Evropiane) është
një iniciativë e nisur, zhvilluar dhe miratuar nga Bashkimi Evropian më 14 mars 2007, në
bashkëpunim me shtetet anëtare dhe shtetet e asociuara. (Autoriteti Shtetëror për Informacionin
Gjeohapësinor, Republika e Shqipërisë, 2018)

Figura 2. INSPIRE - Infrastruktura për Informacionin Hapësinor në Iniciativën Evropiane
(Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Republika e Shqipërisë, 2018)
Qëllimi i kësaj direktive është përcaktimi i rregullave themelore, që synojnë zbatimin e
infrastrukturës së informacionit hapësinor në Bashkimin Evropian, për politikat ekologjike dhe
politikat që ndikojnë në mbrojtjen e ambientit. Direktiva INSPIRE ka për qëllim të ofrojë një
shërbim të integruar të informacionit hapësinor për përdoruesit. Ky shërbim duhet t’i
mundësojë përdoruesit identifikimin dhe përdorimin e informacioneve hapësinore apo
gjeografike nga burime të ndryshme, nga niveli lokal deri në nivel global, në mënyrë
ndërvepruese, e cila mundëson përdorimin nga një numër i pakufizuar klientësh. Me anë të
kësaj direktive, kërkohet të bëhen të arritshme të dhënat relevante gjeografike, duke krijuar një
bazë për zbatimin gradual të strukturës hapësinore të harmonizuar të të dhënave, me synim
formulimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin gjatë procesit të vendimmarrjes në nivel të
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BE-së. Nevoja për Direktivën “INSPIRE” u shfaq kryesisht, për shkak të situatës së
papërcaktuar të gjendjes së përgjithshme dhe rregulloreve të lidhura me të dhënat hapësinore
në Evropë. Gjendja e të dhënave hapësinore në Evropë karakterizohej nga sa vijon:
1. Shpërndarja dhe mungesa e disponueshmërisë së të dhënave të përshtatshme,
2. Mungesa e harmonizimit mes të dhënave të shkallëve të ndryshme gjeografike,
3. Shpenzimet e tepërta,
4. Përdorimi i pamjaftueshëm i standardeve (të dhëna të papajtueshme, sistemet e
informacionit, shpërndarja e të dhënave dhe mbivendosja),
5. Mungesa e koordinimit ndërmjet niveleve administrative që janë përgjegjëse për
krijimin e të dhënave gjeohapësinore,
6. Mungesa e të dhënave të përshtatshme
7. Kufizimet në lidhje me shpërndarjen e të dhënave (të drejtat e autorit, qasja e të
dhënave, taksat etj.)
Faktorët e përmendur më lartë, pengojnë identifikimin, aksesin dhe përdorimin e të
dhënave ekzistuese. “INSPIRE” është një model interesant për zhvillimin jo vetëm të
infrastrukturës teknologjike, por edhe të praktikave të përbashkëta dhe metodave të punës,
nëpërmjet bashkëpunimit dhe partneritetit. Infrastruktura e të dhënave hapësinore nëpërmjet
Direktivës “INSPIRE” është orientuar dhe ndjek parimet:
1. Të dhënat duhet të mblidhen një herë (nga një burim i vetëm) dhe të mbahen në nivelin
ku mund të bëhet ruajtja e tyre në mënyrën më efektive,
2. Kombinimi i të dhënave hapësinore nga burime të ndryshme evropiane duhet të jenë
aktive dhe të shpërndara ndërmjet përdoruesve dhe aplikacioneve,
3. Informacioni duhet të mblidhet në një nivel të qeverisë dhe të ndahet mes gjithë
niveleve të tjera,
4. Të dhënat hapësinore të nevojshme për administrim efikas, nuk duhet të vihen në
dispozicion, vetëm në qoftë se përdorimi i tyre është i kufizuar në masë,
5. Është e nevojshme të mundësohet qasje e lehtë në të dhënat hapësinore në dispozicion,
vlerësimi, nëse ato janë të përshtatshme për përdorim dhe arritjen e qëllimeve, së
bashku me lehtësimin e kushteve për blerjen e tyre dhe përdorimin e mëtejshëm,
6. Të dhënat gjeografike duhet të jenë të thjeshta për t’u kuptuar dhe interpretuar pasi ato
do të kombinohen në një mënyrë të përshtatshme, duke lejuar vizualizimin në kontekste
të caktuara, të përshtatura për përdoruesit.
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Grupi i të dhënave hapësinore në kontekstin e Direktivës INSPIRE duhet të jetë në një
formë digjitalle, të jetë pronë e autoriteteve publike dhe në lidhje me një ose disa prej temave
të cilat janë të paraqitura në anekset më poshtë:

Aneksi I
1. Sistemi referent koordinativ
2. Sistemet e rrjetit gjeografik
3. Emrat gjeografikë
4. Njësitë administrative
5. Adresat
6. Parcelat kadastrale
7. Rrjetat e transportit
8. Hidrografia
9. Zonat e mbrojtura
Aneksi II
10. Lartësitë
11. Mbulesa e Tokës
12. Ortofoto
13. Gjeologjia
Aneksi III
14. Njësitë statistikore
15. Ndërtesat
16. Dheu
17. Shfrytëzimi i tokës
18. Shëndeti dhe siguria e njeriut
19. Infrastruktura e shërbimeve qeveritare
20. Infrastruktura e monitorimit të mjedisit
21. Objektet e prodhimi dhe industrisë
22. Objektet bujqësore dhe të hidrokulturës
23. Shpërndarja e popullsisë - Demografia
24. Zonat e menaxhimit / kufizim / rregullimi dhe njësitë raportuese
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25. Zonat e rrezikut natyror
26. Kushtet atmosferike
27. Karakteristikat meteorologjike gjeografike
28. Karakteristika gjeografike oqeanografike
29. Rajonet detare
30. Rajonet biogjeografike
31. Habitatet dhe biotopet
32. Shpërndarja e specieve
33. Burimet energjetike
34. Burimet minerale
Direktivën “INSPIRE”, rregullat, specifikimet e të dhënave dhe dokumenteve të tjera, mund
t’i gjeni në http://inspire.ec.europa.eu/

3.3 Infrastruktura e të dhënave hapësinore në vendet e Ballkanit Perëndimor
Zhvillimi i trendeve moderne evropiane në fushën e administrimit të Tokës, ka
imponuar nevojën e zhvillimit të bashkëpunimit ndërkufitar, rajonal me vendet fqinje, sidomos
duke pasur parasysh iniciativën e Komisionit Evropian për zhvillimin e Infrastrukturës
Evropiane për të dhënat hapësinore përtej kufijve kombëtarë dhe të secilit vend.
Me ndihmën e projektit INSPIRUES, shfrytëzues të së cilit kanë qenë vendet e
Ballkanit Perëndimor si: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi,
Serbia dhe Kosova, i cili projekt është implementuar nga viti 2012 deri në vitin 2014, është
synuar të promovohet Infrastruktura e të Dhënave Hapësinore dhe të ketë koordinim në
zbatimin e saj në implementimin e vendeve nga Ballkani Perëndimor për të përgatitur dhe
edukuar, me këtë rast, qëllim kryesor ka qenë zbatimi i Direktivës Evropiane INSPIRE. Në
përgjithësi, nga projekti janë vendosur parakushtet themelore për qëndrueshmërinë e të
dhënave hapësinore apo infrastrukturës në rajon, të tilla si zhvillimi i ndërgjegjësimit të
publikut, ndryshimet në legjislacion, trajnimin, shkëmbimin e njohurive dhe përvojave, me
qëllim të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm, me cilësi të sakta, të larta, të strukturuara mirë
me të dhëna të arritshme hapësinore në organet vendore, rajonale dhe në vendet administrative
shtetërore në Ballkanin Perëndimor.
Duke e pasur parasysh se është bërë fjalë për një projekt rajonal vet organizata e
projektit ka përfshirë koordinimin me të gjithë institucionet për hartografi dhe kadastër nga
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rajoni. Prej këtu, nga fundi i nëntorit të vitit 2010, u formua dhe projekti për Këshillin Drejtues
i përbërë nga drejtorë të kadastrave kombëtare të rajonit. Shfrytëzues apo përbërës kryesorë të
projektit kanë qenë institucionet shtetërore për hartografi dhe kadastër, shfrytëzuesit e mesëm
apo sekondarë kanë qenë universitetet që ofrojnë edukim për matje, gjeodezi dhe gjeomatikë
si dhe ministritë e mjedisit, ndërsa shfrytëzuesit terciar kanë qenë palët e interesuar për Planin
Kombëtar për Mbrojtjen e Infrastrukturës, institucionet qeveritare, pushteti lokal, sektori privat
gjeodezik dhe kështu me radhë.
Në përgjithësi, aktivitetet që janë zbatuar në bazë të këtij projekti janë (Agjencia e
Kadastrës së Pasurisë së Patundshme, Republika e Maqedonisë, 2018):


Përkrahja e studimeve të kadastrës rajonale, mbështetje në organizimin e konferencave
vjetore rajonale për kadastër;



Infrastruktura rajonale për të dhënat hapësinore për edukim dhe studim mbi
administrimin e tokës;



Analiza e legjislacionit rajonal për planifikim hapësinor të të dhënave infrastrukturore
mbi të dhënat hapësinore;



Raporti përfundimtar mbi zhvillimin modern të administrimit të tokës në rajon
dhe krijimi i një infrastrukture rajonale mbi të dhënat hapësinore;



Raporti për infrastrukturën rajonale për të dhënat hapësinore, kapacitetet për
administrimin e tokës dhe rekomandimet për edukim;



Përkrahja për organizimin e ndërtimit të kapaciteteve dhe edukimi në fushën e
matjeve, gjeodezisë dhe gjeomatikës si dhe të konferenca për planifikimin dhe
Infrastrukturën e të Dhënave Hapësinore;



Organizimi i seminareve për zbatimin e INSPIRE dhe rëndësia e tyre në çdo shoqëri
relevante;



Organizimi i seminareve në çdo vend të përfshirë për zbatimin e temave në lidhje me
analizën dhe rekomandimet;



Fushata në çdo vend për ngritjen e vetëdijes publike rreth Infrastrukturës së të Dhënave
Hapësinore dhe reformën e administrimit të tokës në drejtim të kushteve sa më të mira.
Gjithashtu, edhe projekti IMPULS, i cili ka filluar të zbatohet nga viti 2014 dhe do të

zgjasë deri në mesin e vitit 2019, ka mbështetur dhe vazhdon të mbështes agjencitë kombëtare
për kadastër dhe gjeodezi në vendet e rajonit si dhe në Kosovë në zbatimin e Direktivës
INSPIRE ose në krijimin e Infrastrukturës së të Dhënave Kombëtare Hapësinore. Projekti është
mbështetur nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar - Sida, përkatësisht nga Zyra
Shtetërore e Hartografisë, Kadastrës dhe Regjistrimit të Tokës - Lantmäteriet. Projekti ka
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ndikuar në ngritjen e kapaciteteve për arritjen e ndërveprimit teknik midis institucioneve,
shpërndarjen e të dhënave hapësinore në formë elektronike, zhvillimin e shërbimeve për të
shkëmbyer të dhëna hapësinore në mes të institucioneve në çdo vend në mesin e vendeve të
rajonit, si dhe vendet e BE-së.
Shfrytëzuesit e projektit janë tetë institucione nga gjashtë vende të rajonit, duke përfshirë:


Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurisë së Patundshme të Republikës së Shqipërisë



Zyra Nacionale për Informata Gjeohapësinore në Republikën e Shqipërisë



Administrata Federale e Gjeodezisë dhe Marrëdhëniet Pronësore të FBiH



Enti Republikan për Punë Gjeodezike dhe Pronësore të Republikës së Serbisë



Agjencia Kadastrale e Kosovës



Agjencia për Kadastër të Patundshmërisë e Republikës së Maqedonisë



Drejtoria e Patundshmërive e Republikës së Malit të Zi



Enti Republikan Gjeodezik i Republikës së Serbisë

Projekti është hartuar në gjashtë pako të punës, duke përfshirë:


Paketa e punës 1 - Administrimi dhe menaxhimi me projektin



Paketa e punës 2 - Politikat për shkëmbimin e të dhënave dhe rregullimin



Paketa e punës 3 - Harmonizimi të dhënave



Paketa e punës 4 - Meta të dhënat dhe vlerësimi i kualitetit



Paketa e punës 5 - Shpërndarja e informacionit
- Shërbime
- Portale



Paketa e punës 6 - Fitimet
- Demonstrimet
- Zbatimi i pilot projekteve
Rezultatet e pritshme nga projekti janë në ndërtimin e kompetencave të veçantë të

personelit në institucionet e trajnimit duke përgatitur programe trajnimi, trajnimin dhe
arsimimin, zhvillimin e një strategjie komunikimi për palët e interesuara në Direktivën
INSPIRE dhe ndërgjegjësimin e tyre në rritje të nevojës për të zhvilluar dhe të ndarë të dhënat
hapësinore nëpërmjet shërbimeve. Përgatitja dhe zhvillimi i modeleve për ndarjen e të dhënave,
zhvillimin e arkitekturës teknike të infrastrukturës së të dhënave hapësinore, harmonizimin e
të dhënave në mënyrë që të ndërtohet një platformë e përbashkët dhe bashkëpunim ndërkufitar
midis vendeve në shkëmbimin e të dhënave hapësinore.
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3.4 Zhvillimi i të Dhënave Hapësinore në Kosovë
Kosova, që nga themelimi i saj si shtet i pavarur në vitin 2008, ka implementuar një
infrastrukturë moderne si parakusht për zhvillimin e të dhënave hapësinore. Në këtë rast,
Kosova ka ndjekur praktikën më të mirë të shteteve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian. Që
nga viti 2010, zhvillimet e teknologjisë në lidhje me tokën dhe administrimin e të dhënave
hapësinore janë bërë me shpejtësi dhe standardizim të lartë, zgjidhjet me anë të ashtuquajturit
e-goverment, gjeoportalit, mjeteve të tjera ndihmëse si shërbimet në vendndodhje, internet jo
kabllor dhe pajisje të teknologjisë së fundit, hasen çdo ditë e më shpesh. Në Kosovë që nga viti
2009, është bërë përparim i hovshëm edhe pse politika si dhe strukturat ligjore dhe
institucionale mund të funksionojnë në mënyrë më të mirë. Me realizimin e shumë projekteve
të rëndësishme është përmirësuar dukshëm shpërndarja e shërbimeve në kohë dhe është
lehtësuar qasja në rrjet. Mbi bazën e Geoportalit Kombëtar të implementuar në vitin 2013, janë
zhvilluar më tej shërbimet digjitale dhe vetë IKIH-ja. Zhvillimet në IT-së në njërën anë dhe
kërkesat e politikave të tregut nga ana tjetër, kanë çuar në një situatë e cila ka bërë të mundur
dhe të nevojshme që sistemet e të dhënave dhe proceseve të agjencive qeveritare të jenë gjithnjë
e më të sinkronizuara.

3.5 Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Hapësinore
Gjeoinformacioni në Kosovë para vitit 1999 ka qenë në formën analoge, që kuptohet
për një përdorim, kurse tani kemi gjeoinformacionin digjital i krijuar një herë dhe i shfrytëzuar
shumë herë, në shumë lëmi, në shumë dimensione. (Meha, 2013) Vendosja e kritereve për
ngritjen e Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor - IKIH në Republikën e
Kosovës, ka filluar në vitin 2012 dhe ka vazhduar me efektivitet të lartë, ku janë ndjekur hap
pas hapi standardet ndërkombëtare në përputhje me Direktivën e INSPIRE, janë miratuar aktet
ligjore dhe nënligjore, si dhe është përgatit projektligji mbi IKIH-në, i cili pritet të aprovohet
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe të vihet në zbatim.
Vizioni i qartë i AKK-së për avancimin dhe zhvillimin e IKIH-së, nëpërmjet
bashkëpunimit të akterëve të panumërt në faza kohore më të gjata dhe më të qëndrueshme ka
dhënë rezultatet e para.
Procesi i stabilizimit të IKIH-së ka ndikuar në rritjen e cilësisë së infrastrukturës së të
dhënave, si dhe në uljen e kostos së përpunimit të këtyre të dhënave. Gjithashtu, të dhënat mbi
pronën, njësitë kadastrale, informacioni mbi ndërtesat dhe pjesë të ndërtesave si dhe informatat
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për adresat janë pjesë e IKIH-së. Rritja e aksesit në Sistemin Informativ Kadastral të Tokës në
Kosovë, ka ndikuar pozitivisht në cilësinë e vetë të dhënave. Infrastruktura e shërbimeve të
IKIH-së dhe të dhënave janë përcaktuar në projektligjin mbi IKIH-në. Gjithashtu, në Kosovë
janë bërë disa kërkime, lidhur me përdorimin e të dhënave dhe qasjes në to. Nevojat e klientit
janë të qarta, ka rritje të kërkesave për të dhëna digjitalle, ka nevojë për metadata, si dhe
ekziston një gatishmëri për shkëmbimin e të dhënave, edhe pse ka nevojë për fushatë
sensibilizuese dhe gjithashtu ka nevojë për të dhëna me kosto të lirë apo falas.
Gjeoportali shtetëror i bazuar në teknikën e burimeve të hapura është duke u ngarkuar
dhe synon t’ju jap përdoruesve nëpërmjet aksesit “online” sa më shumë të dhëna dhe me kosto
sa më të ulët. Të dhënat janë sipas standartve ISO dhe sipas INSPIRE. Në fund gjeoportali,
plotëson nevojat dhe kërkesat e qytetarëve në përputhje me “Konventën Evropiane mbi të
Drejtat e Njeriut“, neni 8, ku theksohet se çdo person ka të drejtën e mbrojtjes së privatësisë së
tij, dhe neni 10, ku theksohet se çdo person ka të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të shkëmbimit
të informacionit.

3.6 Roli dhe rëndësia e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në Infrastrukturën
Kombëtare të të Dhënave Hapësinore
Pasi që, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti kryesor shtetëror për
gjeodezinë, kadastrën dhe hartografinë në Republikën e Kosovës, bazuar mbi Ligjin për
Kadastrën nr. 04/L- 013, neni 231, ajo ka rolin udhëheqës në krijimin e Infrastrukturës
Kombëtare të të Dhënave Hapësinore në Republikën e Kosovës.
Aspiratat e vendit drejt Bashkimit Evropian sjellin harmonizimin e kuadrit ligjor të
vendit me kuadrin ligjor Evropian dhe si e tillë IKIH është instrumenti për arritjen e këtij
qëllimi. (INSPIRATION, INSPIRE dhe Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Hapësinore në
Kosovë, 2014) Në bazë të kësaj është rishikuar legjislacioni i Republikës së Kosovës, ku janë
bërë përditësime në ligje dhe aktet tjera nënligjore, gjithashtu projektligji për IKIH është
përfunduar dhe është në Kuvendin e Kosovës për miratim, i cili do t’i mbrojë interesat e
qytetarëve dhe të palëve të interesit. Ai si i tillë pritet që të miratohet nga Kuvendi i Republikës
së Kosovës.
Deri në fund të këtij viti Republika e Kosovës pritet të aplikojë ligjin e saj mbi IKIHnë. Agjencia Kadastrale e Kosovës, si një pikë kombëtare për menaxhimin e të dhënave
1

AKK-ja është kompetente për bashkërendimin e krijimit të infrastrukturës shtetërore të të
dhënave hapësinore.
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hapësinore, ka implementuar projekte të ndryshme që kanë ndikuar ne avancimin e
infrastrukturës së informacioneve hapësinore dhe në cilësinë e të dhënave, duke synuar që me
këtë t’ju ofrojë qytetarëve, institucioneve publike apo private etj., të dhëna më të sakta.
Proceset e zhvilluara në BE, lidhur me grumbullimin, përpunimin, mirëmbajtjen dhe
shpërndarjen e të dhënave hapësinore, janë duke u zbatuar me sukses edhe në Republikën e
Kosovës. Qëllimi kryesor është që infrastruktura e të dhënave hapësinore të jetë e projektuar si
në vendet e zhvilluara, nga që ata e kanë projektuar, zhvilluar dhe janë duke përdorur
infrastrukturën e të dhënave hapësinore të konceptuar në kuadër të planit të mirëmbajtjes,
lehtësimit, administrimit dhe integrimit të tyre. Bashkëpunimi dhe detyrat e përbashkëta me
akterë të tjerë relevant institucional, në vitet e fundit kanë ndërmarrë hapa konkret lidhur me
IKIH-në. Mbështetje e rëndësishme është dhënë nga projekti i Komisionit Evropian
“INSIRATION - SDI” për Ballkanin Perëndimor. Direktiva e Parlamentit Evropian (Direktiva
2007/2/EC ), direktiva që ka krijuar infrastrukturën e të dhënave Hapësinore të Komunitetit
Evropian, së bashku me specifikat e brendshme, është bazë solide dhe e qëndrueshme për
krijimin e IKIH-së në Republikën e Kosovës.
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4. METODOLOGJIA
Për të finalizuar këtë punim studimor, kemi vënë në përdorim disa metoda, si: metodën
analitike, kualitative (cilësore), kuantitative (sasiore) etj.
Po ashtu, për të pasur një strukturë më të qartë dhe një harmoni përmbajtjesore, kemi
analizuar Infrastrukturën e të Dhënave Hapësinore dhe rëndësinë e kësaj fushe, si dhe
menaxhimin e përdorimin e një gjuhe të përbashkët për të gjitha palët e përfshira në krijimin
dhe funksionalizimin e të dhënave hapësinore.
Gjithsesi, gjatë rrugëtimit tonë për të finalizuar këtë tezë, kemi kaluar nëpër disa etapa:
në etapën e parë e kemi shfletuar literaturën bazë, që në mënyrë direkte ose indirekte, përfshinë
çështje të cilat janë të lidhura me temën e sipërshënuar. Në etapën e dytë, është bërë kryesisht
mbledhja e materialit, nga studiues vendorë, nga institucionet publike (vendore dhe rajonale),
nga studiues të huaj etj. Në etapën e tretë, materialet e grumbulluara janë klasifikuar, lexuar,
përpunuar dhe analizuar për të kaluar më pas në etapën e katërt, në të cilën është hartuar kjo
tezë, apo siç njihet si faza e trajtimit me shkrim të problematikës, për të cilën kemi punuar në
nxjerrjen e rezultateve (përfundimeve).
Duke pasur parasysh kriteret dhe parimet e punës kërkimore-shkencore, gjithnjë jemi
munduar të jemi sa më objektiv dhe sa më të paanshëm. Andaj, të gjitha rezultatet e nxjerra në
këtë punim shkencor, janë të bazuara në burimet primare në të dhënat nga Agjencia Kadastrale
e Kosovës dhe në literaturën relevante, duke mos përjashtuar edhe përfundimet e specialistëve
të kësaj fushe.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Nga puna e bërë për këtë punim, kemi nxjerrë rezultatet e fituara nga literatura e
përdoruar dhe hulumtimet e bëra rreth tij, qëllimi i të cilit është që të vihet në pah gjendja e
Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore në institucionet publike, sipas 9 komponentëve
kryesorë të saj.
Gjithashtu, rezultat tjetër i arritur gjatë kësaj pune është rëndësia e shfrytëzimit dhe
shkëmbimit të të Dhënave Hapësinore nga vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe
Kosovën, synim i të cilës ka qenë promovimi dhe përdorimi i kësaj direktive.
Gjithsesi, nuk duhet anashkaluar faktin se rezultat tjetër i punës përgatitore të kësaj teze,
ka qenë informimi më i gjerë i opinionit rreth infrastrukturës moderne për të dhënat hapësinore,
ku Kosova ka ndjekur praktiken e shteteve të Bashkimit Evropian, gjë e cila nënkupton se që
nga viti 2010 Kosova ka përparuar me shpejtësi të hovshme të teknologjisë së fundit, duke e
bërë atë që proceset e institucioneve publike të jenë gjithnjë e më të sinkronizuara.

5.1 Gjendja e Infrastrukturës së të Dhënave Hapësinore në Institucionet Publike në
Kosovë
Infrastruktura e të Dhënave Hapësinore në Republikën e Kosovës është projektuar në
mënyrë të tillë që të garantojë se të dhënat do të jenë të mbrojtura, ato të jenë në dispozicion të
përdoruesit, dhe të ruhen në mënyrën më të përshtatshme. Gjithashtu, IDhH-ja do të mundësojë
një kombinim stabël të të dhënave hapësinore të siguruara nga ana e institucioneve apo ofruesve
të ndryshëm, si dhe një shkëmbim të të dhënave mes përdoruesve të shumtë dhe aplikimeve,
do të japë mundësinë e shkëmbimit të të dhënave të mbledhura nga autoritetet publike etj. Kjo
është arritur nëpërmjet:


organizimit të fushatave sensibiluzuese të ndërgjegjësimit të publikut dhe fushatave
profesionale për rolin e IKIH-së,



krijimit të sa më shumë kapaciteteve profesionale për IKIH-në,



hartimi dhe miratimi i strategjive shtetërore për IKIH-në,



plotësimit të kuadrit ligjor për IKIH-në, i cili do të mundësojë një koordinim më të
mirë me IKIH-në brenda institucioneve relevante (akterët e përfshirë),

 kompletimit të standardizimit të të dhënave hapësinore në sektorin publik dhe privat,
etj.
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Duke u bazuar në punën e bërë gjatë viteve në Agjencinë Kadastrale të Kosovës si
ekspert i GIS-it, i angazhuar në fushën e kadastrit, harmonizimit të të dhënave hapësinore dhe
krijim të meta të dhënave përkatëse, jam munduar që me ndihmën e grafikonit të paraqitur më
poshtë, të paraqes grupet e të dhënave hapësinore apo shtresat e veçanta të të dhënave
hapësinore, të cilat janë grupuar sipas temave që parasheh Direktiva INSPIRE. Sipas skicës së
shfaqur më poshtë, në anën e majtë të grafikut janë paraqitur 34 temat konform 3 anekseve që
janë paraparë në Direktivën INSPIRE dhe në anën e djathtë të grafikonit janë paraqitur numri
i grupeve të të dhënave apo veçorive të cilat futen në temat përkatëse të Direktivës INSPIRE.

Grupet e të dhënave hapësinore sipas Direktivës INSPIRE
21. Burimet minerale
20. Burimet e energjisë
19. Shpërndarja e Specieve
18. Habitatet dhe biotopet
17. Rajonet Bio-gjeografike
16. Rajonet detare
15. Karakteristikat gjeografike oqeanografik
14. Karakteristikat meteorologjike gjeografike
13. Kushtet atmosferike
12. Zonat e rrezikut natyror
11. Zonat e menaxhimit/ndalesave/rregullimit dhe…
10. Shpërndarja e popullsisë - Demografia
9. Objektet bujqësore dhe të ujitjes
8. Objektet e Prodhimit dhe Industriale
7. Infrastruktura e monitorimit të mjedisit
6. Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe…
5. Shëndeti dhe siguria e njeriut
4. Përdorimi i Tokës
3. Dheu/Toka
2. Ndërtesat
1. Njësitë statistikore
SHTOJCA 3
4. Gjeologjia
3. Ortofoto imazhet
2. Mbulesa e Tokës
1. Lartësia
SHTOJCA 2
9. Sipërfaqet e mbrojtura
8. Hidrografia
7. Rrjetat e transportit
6. Parcelat kadastrale
5. Adresat
4. Njësitë administrative
3. Emrat gjeografik
2. Sistemet e rrjetit gjeografik
1. Sistemi referent i koordinatave
SHTOJCA 1
0

2

4

6

8

10

12

Grafikoni 1. Grupet e të dhënave hapësinore sipas Direktivës INSPIRE.
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Ndërsa, në mënyrë më specifike prezantimi i gjendjes së të dhënave hapësinore në
institucionet publike të Republikës së Kosovës, bëhet me tabelën e paraqitur më poshtë. Ky
evidentim i të dhënave është arritur gjatë viteve me identifikimin dhe evidentimin e të dhënave
hapësinore që menaxhojnë institucionet e ndryshme të vendit tonë. Ky proces ka qenë si
parakusht për harmonizimin e tyre dhe krijimin e meta të dhënave. Në tabelë janë evidentuar
grupet e të dhënat hapësinore, për të cilat fillimisht është bërë analizë e veçantë në mënyrë që
të kuptohet se cilës temë të Direktivës Evropiane INSPIRE i përkasin dhe më pas janë plotësuar
informacionet rreth meta të dhënave, formatit të të dhënave dhe qasjes së tyre.
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Tabela 1. Statusi i të dhënave gjeohapësinore në institucionet publike.
Tema sipas INSPIRE

Parcelat kadastrale
Parcelat kadastrale
Njësitë administrative
Njësitë administrative
Adresat
Lartësitë
Emrat gjeografik
Emrat gjeografik
Ortofoto
Ndërtesat
Sistemi referent i koordinatave
Sistemet e rrjetit gjeografik
Sistemet e rrjetit gjeografik
Hidrografia
Hidrografia
Hidrografia
Hidrografia
Hidrografia
Hidrografia
Kushtet atmosferike
Kushtet atmosferike
Mbulesa e Tokës
Sipërfaqet e mbrojtura
Sipërfaqet e mbrojtura
Sipërfaqet e mbrojtura
Sipërfaqet e mbrojtura
Sipërfaqet e mbrojtura
Sipërfaqet e mbrojtura
Shpërndarja e popullsisë - Demografia
Shpërndarja e popullsisë - Demografia
Shpërndarja e popullsisë - Demografia
Shpërndarja e popullsisë - Demografia

Emri i veçorisë/ grupit të dhënave

A
ekzistojnë
meta të
dhëna për
grupin e
të
dhënave

A janë
meta të
dhënat
sipas
profilit
regjional
të meta të
dhënave

A mund të
gjinden meta të
dhënat në
shërbimet e
kërkimit/zbulimit

Formati
i të
dhënave

A janë të
dhënat të
harmonizuara

Shërbime
të
shikimit

Shërbime
të
shkarkimit

Parcelat kadastrale
Zonat kadastrale
Kufiri shtetëror
Kufijtë administrativ
Adresat
Lartësitë
Emrat gjeografik
Vendbanimet
Ortofoto
Ndërtesat
Sistemi Koordinativ Referent Kosova Ref 01
Rrjeta e lartësive
Rrjeta decimetrike e ortofotove
Lumenjtë
Liqenet
Pellgjet lumore
Nënpellgjet lumore
Lumenjtë
Liqenet
Lokacionet e monitorimit te ajrit
Stacionet e monitorimit të ujërave sipërfaqësore
Mbulueshmëria e sipërfaqes së Tokës
Zonat e mbrojtura
Zonat e veçanta
Hotsoptet e reduktuara
Zonimi i Parkut Kombëtar Mali i Sharrit
Objektet e trashëgimisë kulturore - Arkeologjike
Objektet e trashëgimisë kulturore - Arkitekturale
Shtrirja e popullsisë
Dendësia e popullsisë
Popullsia sipas komunave
Popullsia sipas vendbanimeve

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po

Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Raster
Vektor
Vektor
Raster
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor
Vektor

Po
Po
Po
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po

Po
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po

Po
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Jo
Po
Jo
Jo
Po
Po
Po
Po
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Jo
Po
Po
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Shpërndarja e popullsisë - Demografia
Shpërndarja e popullsisë - Demografia
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Përdorimi i Tokës
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Rrjetat e transportit
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Infrastruktura e shërbimeve publike (komunale dhe qeveritare)
Objektet e prodhimit dhe industriale
Objektet e prodhimit dhe industriale
Dheu/Toka
Dheu/Toka
Gjeologjia
Gjeologjia
Gjeologjia
Burimet minerale
Burimet minerale
Burimet minerale
Burimet minerale
Burimet minerale

Numri i femrave sipas komunave
Numri i meshkujve sipas komunave
Sipërfaqet me grurë
Sipërfaqet me misër
Sipërfaqet me patate
Sipërfaqet me mollë
Sipërfaqet me dardhë
Sipërfaqet me kumbull
Kulturat farogjere
Sipërfaqet me perime
Rrjeti Rrugor
Rrjeti Hekurudhor
Rrugët Nacionale dhe Rajonale
Urat
Tunelet
Rrugët
Hekurudhat
Rrjeti i ngrohjes
Rrjeti elektrik
Ndriçimi
Rrjeti ujësjellësit - Gypat
Rrjeti ujësjellësit - Pusetat zonale
Rrjeti ujësjellësit - Ujëmatësit
Rrjeti i tensionit të lartë
Rrjeti i telekomunikacionit/IPKO
Rrjeti i telekomunikacionit/PTK
Rrjeti i telekomunikacionit/kujtesa
Kanali ujitjes
Fabrikat për përpunim
Harta Pedologjike e Kosovës
Harta e Dherave e Kosovës 1:50000
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Bazuar në të dhënat të cilat janë paraqitur në tabelën e mësipërme, janë nxjerrë
rezultatet në formë statistikore dhe janë paraqitur më poshtë në formë grafike në mënyrë që të
jetë me e lehtë për ta kuptuar, ku shihet se një pjesë e madhe e të dhënave janë në formë
vektoriale, një përqindje e konsiderueshme në rastër dhe në formë analoge ka shumë pak të
dhëna të evidentuara.

Grafikoni 2. Formati i të dhënave hapësinore.

Grafikoni 3. Statistikat sipas grupeve të të dhënave hapësinore.
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Më poshtë sipas grafikut në formë të merimangës është paraqitë gjendja e IKIH-së sipas
komponentëve kryesorë të saj. Kjo gjendje është e bazuar në raportin “Analysis and
recommendations from IMPULS Road-trips 2017”, i cili raport është përpiluar nga ekspertët e
vendeve të bashkimit evropian, të cilët janë edhe mbështetës të projektit IMPULS. Sipas këtij
grafiku, nëse krahasohet gjendja në mes të viteve 2016 dhe 2017 vërehet se është bërë progres
i theksuar pothuajse në të gjitha komponentët që parasheh IKIH-ja. Gjithashtu, trendi i progresit
të arritur në këto vite ka vazhduar edhe në vitin 2018 dhe me siguri të plotë mund të thuhet se,
gjendja e të dhënave në këtë fushë është në drejtimin e duhur dhe IKIH-ja në vendin tonë në
një të ardhme të afërt do të jetë plotësisht sipas standardeve që parasheh INSPIRE.

Grafikoni 4. Gjendja e IKIH-së sipas komponentëve kryesore
(IMPULS, Analysis and recommendations from IMPULS Road-trips , 2017).
5.1.1 Korniza Ligjore
Është shumë e rëndësishme që Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Hapësinor të
jetë e rregulluar me ligj dhe aktet tjera nënligjore. Kështu që, Republika e Kosovës ka përpiluar
projketligjin për IKIH dhe pret ta vë në zbatim të plotë pas miratimit nga Kuvendi i Republikës
së Kosovës. Qëllimi i projektligjit është që të përcaktoj rregullat e përgjithshme për krijimin e
IKIH-së në Republikën e Kosovës, për jetësim të politikave mjedisore dhe aktiviteteve të cilat
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mund të kenë ndikim në këtë mjedis. Më e rëndësishmja është se, ky ligj është në përputhje me
traktatin mbi funksionimin e Bashkimit Evropian dhe Direktivën e Bashkimit Evropian
INSPIRE, të datës 14.03.2007. Fushëveprimi i ligjit apo më mirë të themi se ky projektligj
pretendohet të zbatohet për të gjitha meta të dhënat e të dhënave për informacionin hapësinor
dhe shërbimet tjera brenda territorit të Republikës së Kosovës.

5.1.2 Shpërndarja regjionale e të dhënave
Përdorimi i të dhënave regjionale në përgjithësi nuk bëhet, sepse, nuk janë eliminuar
barrierat të cilat e pengojnë këtë proces, si ato ligjore po ashtu edhe teknike. Sa i përket
barrierave ligjore, një shpërndarjeje regjionale duhet t’i paraprijë edhe një kornizë ligjore për
një proces të tillë, ku në detaje do të sqaroheshin kushtet e përdorimit të të dhënave, të drejtat
e prodhuesve të të dhënave, të drejtat e shfrytëzuesve të fundit të të dhënave dhe komponentë
të tillë. Shikuar edhe në aspektin teknik, autoritetet përgjegjëse për administrimin e
infrastrukturave shtetërore të të dhënave hapësinore nuk janë të gatshme për një proces të tillë.
Kjo për shkak se të dhënat nuk janë të harmonizuara mes vete, shumë nga institucionet nuk
kanë ueb shërbime për shpërndarjen e të dhënave.
Sidoqoftë, ekziston një iniciativë dhe është duke u punuar për rregullim e kësaj fushe
përmes projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave hapësinore
të shteteve të regjionit të Ballkanit Perëndimor me ato të shteteve anëtare të BE-së. Për këtë
qëllim, një marrëveshje mes shteteve është nënshkruar, ndërsa, deri më sot është realizuar
shpërndarja e disa të dhënave. IMPULS mund të konsiderohet si një udhërrëfyes që tregon se
me një bashkëpunim mes institucioneve mund të arrihet që të dhënat e shteteve të regjionit të
jenë plotësisht të harmonizuara mes vete, si dhe për të njëjtat të ketë meta të dhëna, ueb
aplikacione dhe ueb shërbime të krijuara. Po ashtu, e rëndësishme për të cekur është se, një
procesi të tillë i ka paraprirë edhe një marrëveshje e nënshkruar mes shteteve të regjionit.

5.1.3 Shpërndarja shtetërore e të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, bazuar në ligjet në fuqi, është organ kompetent për krijimin
e infrastrukturës së të dhënave hapësinore në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe krijimin e
infrastrukturës ligjore dhe teknike për shpërndarjen e të dhënave hapësinore mes institucioneve
publike. Po ashtu, AKK-ja është edhe prodhuesja më e madhe e të dhënave hapësinore në
Republikën e Kosovës. Duke ushtruar këtë rol, AKK-ja ka vendosur bazat për mundësimin e
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shpërndarjes së të dhënave hapësinore mes institucioneve publike përmes krijimit të ueb
shërbimeve për informacionet hapësinore që ajo posedon dhe përmes krijimit të gjeoportalit
shtetëror, si ueb aplikacion që mundëson shpërndarjen e të dhënave për dhe nga secili
institucion publik në Republikën e Kosovës. Edhe pse gjatë krijimit të strategjisë për
infrastrukturën e të dhënave hapësinore janë identifikuar rreth 30 institucione që prodhojnë të
dhëna, aktualisht përpos AKK-së janë vetëm edhe rreth dhjetë institucione tjera publike që janë
duke shpërndarë të dhënat përmes gjeoportal-it, si: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural; Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë; Agjencia Kosovare e
Statistikave, Komuna e Prishtinës (pjesërisht) dhe disa agjenci tjera. Të dhënat që aktualisht
janë të qasshme për kërkim dhe shikim në gjeoportal, janë si vijon:




























Ortofoto 2012
Ortofoto 2009
Ortofoto 2004
Ortofoto 2001
Harta topografike
Kufiri shtetëror
Kufiri komunal
Zona kadastrale
Zona urbane
Kufiri i parcelës
Numri parcelës
Ndërtesat
Numri i ndërtesës
Përçojat
Rrugë
Emër rruge
Adresë
Vendbanim
Hekurudhë
Lum
Liqe
Dendësia e popullsisë
Popullsia për komunë
Popullsia për vendbanim
Zonat e mbrojtura
Zonat e veçanta
Zonimi i parkut mali Sharr etj.
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5.1.4 Harmonizimi i të dhënave hapësinore

Për të qenë informacioni hapësinor relevant me vendet tjera, cilësor dhe në dispozicion,
ai duhet të jetë paraprakisht i harmonizuar. Harmonizimi i të dhënave hapësionore është shumë
i rëndësishëm pasi që në nivel vendi janë grumbulluar të dhëna të shumta hapësinore, mirëpo
nuk janë të harmonizuara konform rregullave që ka paraparë Direktiva INSPIRE. Deri më tani
janë identifikuar dhe evidentuar më shumë se 30 institucione shtetërore, të cilat prodhojnë më
shumë se 70 grupe të të dhënave hapësinore. Sipas Direktivës INSPIRE, parashihen që të
harmonizohen 34 tema, të përfshira në 3 anekse, ku nga ana e grupeve punuese të Komisionit
Evropian, janë krijuar udhëzuesit për të gjitha temat, që në mënyrë specifike të tregohet se si
të bëhet harmonizimi i të dhënave hapësinore dhe çfarë të harmonizohet. Më poshtë është
paraqitur një ekstrakt nga udhëzuesi për harmonizimin e rrjetit të transportit:

Figura 3. Ekstrakt nga udhëzuesi për harmonizimin e rrjetit të transportit sipas INSPIRE.
(European Commission, 2018)
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Ndërsa, të gjithë udhëzuesit janë të qasshëm për t’u shkarkuar në ueb-faqen
https://inspire.ec.europa.eu/data-specifications/2892.
Të dhënat hapësinore nga secili institucion janë krijuar për nevoja të tyre duke ndjekur
standarde lokale dhe si të tilla ato nuk janë zhvilluar në bazë të udhëzimeve që parasheh
Direktiva INSPIRE. Kryesisht, të dhënat hapësinore para harmonizimit kanë qenë të punuara
në formate të ndryshme dhe në vende të ndryshme, ndërsa pas harmonizimit ato gjenden të
lokalizuara në një vend të caktuar dhe të punuara sipas udhëzimeve dhe standardeve që
parasheh Direktiva INSPIRE.
Bazuar në specifikat teknike, konform Direktivës INSPIRE deri më tani në Republikën
e Kosovës janë analizuar dhe harmonizuar të dhënat hapësinore nga institucione të ndryshme
për 9 tema nga gjithsej 34 sa i përmban Direktiva INSPIRE, ato janë:
Aneksi I


Emrat gjeografikë



Njësitë administrative



Adresat



Parcelat kadastrale



Transporti rrugor (rrugët nacionale dhe rajonale)



Hidrografia (lumenjtë dhe liqenet)

Aneksi II


Lartësitë (Modeli Digjital i Terrenit (2012) sipas rrjetës decimetrike 40km X 40km)



Ortofoto (Ortofoto (2012) sipas rrjetës decimetrike 40km X 40km)

Aneksi III


Shpërndarja e popullsisë - Demografia (Shtrirja e popullsisë)
Më poshtë me ndihmën e disa ekstrakteve paraqitet gjendja para dhe pas harmonizimit

të të dhënave hapësinore, ku për ilustrim është marr shembulli i grupit të të dhënave të rrugëve
nacionale dhe rajonale, të cilat, sipas INSPIRE, i përkasin temës së transportit rrugor. Të dhënat
hapësinore të paraqitura më poshtë janë të punuara në formatin “shape file” për nevoja të
zyrtarëve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe si të tilla për t’u harmonizuar paraprakisht është
bërë mbledhja, sistemimi dhe përpunimi i tyre me ndihmën e softuerëve (siç janë:
QuantumGIS, ArcGIS etj.), në mënyrë që të jenë të përgatitura për t’u importuar në
aplikacionet apo softuerët për harmonizim.
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Figura 4. Ekstrakt i të dhënave burimore të marra nga MI.
Ndërsa, me ndihmën e aplikacionit HUMBOLDT Alignment Editor – HALE janë bërë
lidhjet në mes të të dhënave burimore, të cilat u paraqitën më lartë dhe të dhënave target, të
cilat janë të përgatitura konform Direktivës INSPIRE, si dhe janë inkorporuar kod-listat të
parapara nga INSPIRE dhe më pas është bërë transformimi, validimi dhe eksportimi i të
dhënave në formate të lexueshme nga ueb-aplikacionet, siç është njëri nga ta GML-i.

Figura 5. Ekstrakt nga përpunimi i të dhënave në aplikacinin - HALE.
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Më poshtë shihet qartë se si të dhënat e harmonizuara me ndihmën aplikacionit HALE
janë plotësuar me atributet e nevojshme sipas INSPIRE. Në këtë rast të dhënat burimore janë
plotësuar me të dhënat sipas INSPIRE për limitin e shpejtësisë, numrin e korsive, lidhjen e
rrugëve dhe gjerësinë e rrugëve. Gjithashtu, edhe pse sipas INSPIRE për të gjitha temat
parashihen udhëzues të veçantë ata kanë të përbashkët disa të dhëna të cilat duhet t’i përmbajnë
të gjitha të dhënat hapësinore pas harmonizimit, siç janë:


ID unike



ID sipas INSPIRE



ID lokale



Iniciale shtetërore të të dhënave



Periudha kur i takojnë të dhënat



Periudha nga kur janë valide



Gjeometria, etj.

Figura 6. Ekstrakt i produktit final në formatin GML pas harmonizimit me ndihmën e HALE.

5.1.5 Shërbimet e shkarkimit dhe shikimit
Ueb shërbimet janë metoda komunikimi dhe transferimit të të dhënave në mes
sistemeve kompjuterike nëpërmjet internetit. Ato janë pjesë e trendeve të fundit drejt ofrimit të
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të dhënave bazuar në standarde të hapura dhe të ndërveprueshme mes vete. Përdorimi i
shërbimeve me bazë në internet është bërë gjithnjë e më popullor gjatë viteve të fundit në
fushën e ofrimit të shërbimeve publike. Lirisht mund të themi se edhe në Republikën e Kosovës
institucionet janë duke krijuar ueb shërbime për shpërndarjen e të dhënave në mënyrë sa më të
shpejtë dhe të saktë, pasi që tani janë disa Institucione që kanë krijuar ueb shërbime për
shpërndarjen e të dhënave. Shumë nga ato institucione që publikojnë ose shpërndajnë të dhëna
“online” këtë e bëjnë përmes standardeve më të përhapura për të publikuar këto të dhëna, WMS
“Web Map Service” dhe WFS “Web Feature Service”.
Në vazhdim do të paraqiten disa nga benefitet dhe përparësitë e përdorimit të uebshërbimeve për të dhëna hapësinore, ato janë:


Qasje direkte në të dhënat hapësinore që janë të ofruara nga institucionet, pa pasur
nevojë për instalime shtesë apo porositje të tyre nga klientët;



Azhurnimi (përditësimi) i të dhëna në kohë reale, Institucionet mbajnë autorësinë e
gjeoinformacioneve të publikuara, si dhe të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e tyre
në çdo moment;



Strukturimi i të dhëna hapësinore sipas OGC standardeve relevante për WFS dhe
WMS. Konsumimi i të dhënave nga gjeoportali apo ndërlidhja e të dhënave për
shërbimet “online” përmes gjeoportalit prej institucioneve apo entiteteve tjera do të jetë
më i lehtë pa pasur nevojë për konfigurim apo konvertim të të dhënave në formate tjera.
Tabela e mëposhtme është plotësuar me të dhëna të bazuara në shërbimet që ofron

Agjencia Kadastrale e Kosovës. Në të janë marr parasysh numri i dërgesave sipas kërkesës së
palëve të cilat dorëzohen në “CD”, “USB” dhe “e-mail” dhe mesatarja e orëve të shpenzuara
që nga pranimi i kërkesës nga pala, përpunimi dhe dorëzimi, orë të shpenzuara në zhvillim të
shërbimeve dhe mesatarja e numrit të orëve të shpenzuara për mirëmbajtje, si dhe kostoja
mesatare e stafit.
Llogaritja është bërë sipas formulave në vijim:
Shuma e përgjithshme = A1 × A2 × A3, B1 × B2 × B3………n1 × n2 × n3

(1)

Shuma e përgjithshme = A5 × A6 × A7, B5 × B6 × B7………n5 × n6 × n7

(2)

Kostoja e përgjithshme/vit = A4 + A8, B4 + B8………n4 + n8

(3)

Kursimet/vit = A4 - A9, A4 - B9, A4 - C9, A4 - D9 dhe A4 - E9 (4)
Shuma e rigjeneruar = A10, A11 + B10, B11 + C10, C11 + D10, D11 + E10 (5)

Nga e gjithë kjo arrijmë në përfundim se me zhvillimin e shërbimeve të shikimit dhe
shkarkimit krijohen lehtësira të mëdha për shfrytëzuesit e të dhënave hapësinore. Gjithashtu,
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kjo ndikon pozitivisht edhe në aspektin e shpejtësisë së ofrimit të të dhënave dhe atë material,
duke rigjeneruar të ardhura nga këto shërbime.
Tabela 2. Të dhënat bazuar në shërbimet e AKK-së.

1. Numri i dërgesave që realizohen me
CD/USB
2. Nr. mesatar i orëve të shpenzuara për
dorëzim
3. Kostoja mesatare e stafit / orë

(A) Viti 1

(B) Viti 2

(C) Viti 3

(D) Viti 4

(E) Viti 5

800

720

600

440

254

5

5

5

5

5

5€

5€

5€

5€

5€

11,000 €

6,350 €

20,000 € 18,000 € 15,000 €

4. Shuma e përgjithshme

5. Orë të shpenzuara për zhvillimin e
shërbimeve
6. Numri mesatar i orëve për mirëmbajtje
7. Kostoja mesatare e stafit / orë
8. Shuma e përgjithshme

115

100

85

70

50

1

10

20

35

45

5€

5€

5€

5€

5€

575 €

550 €

525 €

525 €

475 €

11,525 €

6,825 €

20,575 € 18,550 € 15,525 €

9. Kostoja e përgjithshme / vit
10. Kursimet / vit

-575 €

1,450 €

4,475 €

8,475 €

13,175 €

11. Shuma e rigjeneruar

-575 €

875 €

5,350 €

13,825 €

27,000 €

(IMPULS, Analysis and recommendations from IMPULS Road-trips , 2017)

Shuma e rigjeneruar - Shërbimet
30,000 €

27,000 €

25,000 €
20,000 €
13,825 €

15,000 €
10,000 €
5,350 €
5,000 €
-575 €

875 €

0€
Viti 1

Viti 2

Viti 3

Viti 4

Viti 5

-5,000 €
Shuma e rigjeneruar

Grafikoni 5. Shuma e rigjeneruar nga shërbimet.
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5.1.5.1 Shërbimet e shikimit
Shërbimi i shikimit lejon përdoruesit dhe sistemet kompjuterike të shikojnë datasetet
hapësinore. Kjo do të thotë që të paktën përdoruesi mund të shfaq, navigojë, të
zmadhojë/zvogëlojë, lëviz imazhin (pan) dhe të mbivendosin datasetet e dukshme hapësinore.
Shërbimi i shikimit duhet t’i bashkëngjitet rekordit të metadatave në mënyrë që të zbulohet dhe
të përdoret - të tregohet në hartë ose të ruhet në dosjen lokale. (Agjencia Kadastrale e Kosovës,
Termat e Referencës për Zhvillimin e Gjeoportalit (Editori i Metadatave të Gjeoportalit të
IKIH-së të Kosovës), 2018)

5.1.5.2 Shërbimet e shkarkimit
Shërbimi i shkarkimit lejon përdoruesit dhe sistemet kompjuterike të shkarkojnë të
dhënat hapësinore në sistemin lokal. Linku për këtë shërbim, duhet t’i bashkëngjitet rekordit të
metadatave në mënyrë që të mund të zbulohet duke përdorur Shërbimin e Gjetjes. (Agjencia
Kadastrale e Kosovës, Termat e Referencës për Zhvillimin e Gjeoportalit (Editori i Metadatave
të Gjeoportalit të IKIH-së të Kosovës), 2018)
Në varësi të veprimeve të zbatuara, ekzistojnë dy lloje të shërbimeve të shkarkimit:


Shërbimet e shkarkimit për datasetet e paracaktuara - siguron aftësi për shkarkim
të thjeshtë të dataseteve të paracaktuara pa pasur mundësi të kërkojë në datasete ose për
të zgjedhur nën-grupe të përcaktuara nga përdoruesit e grupeve të të dhënave. Në
praktikë, rekordet e meta të dhënave zakonisht përmbajnë URL në një dosje të jashtme
që mund të shkarkohet.



Shërbimet e shkarkimit me qasje të drejtpërdrejtë - zgjeron funksionalitetin e një
shërbimi të shkarkimit të dataseteve të paracaktuar që përfshinë aftësinë për të kërkuar
dhe shkarkuar nënsetet e dataseteve. Në praktikë, informacioni hapësinor ruhet në një
depo (databazë) dhe qaset vetëm nëpërmjet një sistemi të menaxhimit të të dhënave
(middleware).

5.1.6 Portali shtetëror

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me ekspertë ndërkombëtar nga fusha
e të dhënave hapësinore si dhe në pajtim me projektligjin për Infrastrukturën Kombëtare të të
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Dhënave Hapësinore, ka zhvilluar gjeoportalin shtetëror si shërbim për grumbullimin dhe
shpërndarjen “online” të të dhënave hapësinore, i cili është i qasshëm për publikun nëpërmjet
adresës elektronike http://geoportal.rks-gov.net/. (Doracak për ofruesit e të dhënave
gjeohapësinore për gjeoportalin shtetëror, 2014) Në esencë gjeoportali është shërbim që ofrohet
përmes internetit, është një ueb portal, i cili paraqet informata gjeografike nga burime të
ndryshme në mënyrë të unifikuar. Kjo nënkupton që nëpërmjet gjeoportalit të gjithë
shfrytëzuesit do të jetë në gjendje të kërkojnë, shikojë, lexojnë, shkarkojnë të dhënat të cilat
gjenden në bazat të ndryshme të të dhënave nëpër vende të ndryshme. Aktualisht në gjeoportal
janë evidentuar mbi 1 milion qasje dhe mbi 200 mijë shfrytëzues. Duhet të kemi parasysh se
numri i përdoruesve mund të jetë dukshëm më i madh, duke marrë parasysh se shumica e atyre
që vizitojnë gjeoportalin janë shfrytëzues që nuk kanë nevojë të regjistrohen fare, ngaqë interesi
i tyre është vetëm të kërkojnë dhe të shikojnë të dhënat.

5.1.6.1 Përshkrimi i të dhënave që mund të shpërndahen përmes gjeoportalit
Duke u bazuar në praktikat më të mira të shteteve të zhvilluara, gjeoportali shtetëror
është i zhvilluar në atë mënyrë që të mundësojë paraqitjen e dy lloje të të dhënave, respektivisht
të dhëna raster dhe vektor dhe të njëjtat duhet të jenë përpunuar në sistemin koordinativ zyrtar,
Kosovaref01. Kjo nuk nënkupton se secila e dhënë raster ose vektor mund të paraqitet në
gjeoportal, pasi që ato së pari duhet t’u nënshtrohen GIS procedurave që kanë të bëjnë me
formatin e tyre, kualitetin etj. Po ashtu, nga ana tjetër, kjo nuk nënkupton që të dhënat që nuk
janë raster ose vektor, nuk mund të paraqiten në gjeoportal, pasi që të dhënat mund të
digjitalizohen dhe përmes GIS procedurave dhe të aftësohen për gjeoportal.

5.1.6.2 Të dhënat rastër
Shembuj të të dhënave raster të cilat aktualisht janë të paraqitura në gjeoportal janë
ortofotot, harta e lartësisë, harta topografike. Formati obligues që një e dhënë raster të paraqitet
në gjeoportal është geo-tiff. Kjo nënkupton që secila hartë ose produkt tjetër që mund të jetë
në formatet e zakonshme, si: tif, tfw, jpg dhe jgw, duhet nënshtruar procesit të konvertimit të
saj në geo-tiff.
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Figura 7. Ekstrakt i të dhënave raster në gjeoportalin shtetëror.
(http://kca-ks.org, geoportal.rks-gov.net, 2018)
Gjendja faktike tregon se në raste të shumta nëpër institucione posedojnë harta në letër,
respektivisht nuk ka raster. Kjo nuk nënkupton që në ato raste ajo e dhënë nuk mund të paraqitet
në gjeoportal. Në këtë rast, e njëjta e dhënë duhet të skanohet, gjeoreferencohet dhe sipas
nevojave të transformohet në sistemin zyrtar koordinativ Kosovaref01. Kjo nënkupton që harta
në letër skanohet mundësisht pa deformime dhe të njëjtës pastaj i jepen koordinata reale
hapësinore.

5.1.6.3 Të dhënat vektor
Shembuj të të dhënave vektor të cilat aktualisht gjenden në gjeoportal janë kufijtë
administrativ si kufijtë komunal e kadastral, segmentet e rrugëve, adresat, parcelat etj. Janë tre
lloje të vektorëve që mund të paraqiten në gjeoportal, respektivisht si: pikë, vijë dhe poligon.
Përparësi e madhe e të dhënave vektor janë se ato garantojnë saktësi të madhe, dhe mund të
paraqiten në përpjesë të ndryshme pa e humbur kualitetin. Formati obligativ që një e dhënë
vektor të paraqitet në gjeoportal është shapefile.
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Figura 8. Ekstrakt i të dhënave vektoriale në gjeoportalin shtetëror.
(http://kca-ks.org, geoportal.rks-gov.net, 2018)
Sikurse rasterët, edhe vektorët mund të krijohen duke iu nënshtruar procedurave për krijimin e
vektorëve, respektivisht duke iu caktuar saktësi.

5.1.7 Meta të dhënat shtetërore
Meta të dhëna - janë informacione të cilat e përshkruajnë tërësinë e të dhënave
hapësinore dhe shërbimet e të dhënave hapësinore, të cilat mundësojnë që ato të zbulohen,
inventarizohen dhe shfrytëzohen. (Agjencia Kadastrale e Kosovës, Projektligji për Krijimin e
Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës, 2018). Me
rritjen e të dhënave, të cilat krijohen dhe deponohen në shumicën e rasteve në mënyrë jo shumë
të organizuar rritet edhe nevoja për t’i dokumentuar të dhënat për përdorim më të lehtë dhe të
shpejtë në të ardhmen edhe për publikun. Të dhënat pa kontekst nuk janë aq të vlefshme sa të
dhënat e dokumentuara. Kështu që, dobitë e meta të dhënave janë:


Meta të dhënat ndihmojnë organizimin dhe mbajtjen e investimit të organizatës në të
dhëna dhe ofrojnë informacione lidhur me mbajtjen e të dhënave të informacioneve në
formë të katalogut.
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Zhvillimi i meta të dhënave të koordinuara shmangin dyfishimin e orvatjes duke
siguruar se organizata është e vetëdijshme për ekzistencën e grupeve të të dhënave.



Shfrytëzuesit mund të lokalizojnë të gjitha të dhënat e disponueshme gjeohapësinore të
rëndësishme për një hapësirë të interesit.



Mbledhja e meta të dhënave ndërton dhe zhvillon procedurat e menaxhimit të të
dhënave të bashkësisë gjeohapësinore.



Raportimi i meta të dhënave përshkruese promovon qasjen e të dhënave gjeohapësinore
përtej bashkësisë tradicionale gjeohapësinore.



Furnizuesit e të dhënave janë në gjendje të reklamojnë dhe promovojnë qasjen e të
dhënave të tyre dhe mundësisht lidhen me shërbime “online” (p.sh. raportet tekstuale,
imazhet, hartimi me ueb dhe tregtia elektronike) të cilat kanë të bëjnë me grupet
specifike të të dhënave.
Edhe pse të dhënat hapësinore janë të vlefshme, mund të thuhet se nuk ka njohuri të

mira rreth ekzistencës së tyre nga shoqëria dhe nga përfaqësuesit e institucioneve apo atyre që
merren me fushat që kanë të bëjnë me to, kjo ndodh për shkak të dokumentimit të dobët të
grupeve të të dhënave dhe nga mospërputhshmëritë e të dhënave. Meta të dhënat mund të
përdoren nga sistemet e shumëfishta softuerike për qëllime të ndryshme duke ndihmuar
qytetarët, planifikuesit, studentët, menaxherët etj. Lirisht mund të thuhet se të dhënat
hapësinore të cilat ne sot i prodhojmë mund të shfrytëzohen edhe në vitet në vazhdim, pasi që
edhe ne në ditët e sotme përdorim të dhëna të cilat janë të prodhuara para 20, 30 apo më shumë
viteve, ku me standardizimin e meta të dhënave rritet vlera e të dhënave të tilla duke ndihmuar
ndarjen e të dhënave nëpër kohë dhe hapësirë. Në vazhdim do të paraqesim meta të dhënat e
krijuara konform profilit rajonal të meta të dhënave për të dhënat të cilat janë evidentuara
konform temave që parasheh Direktiva INSPIRE:
Aneksi I







Emrat gjeografikë
Njësitë administrative
Adresat
Parcelat kadastrale
Transporti rrugor
Hidrografia

Aneksi II


Lartësitë
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Ortofoto

Aneksi III


Shpërndarja e popullsisë - Demografia

Në vazhdim gjeni tabelën sipas profilit rajonal të meta të dhënave, me të cilin janë krijuar meta
të dhënat për grupet e të dhënave rreth temave të mësipërme:
Tabela 3. Elementet e profilit rajonal të metadatave.

Nr.
I

Elementi i
metadatave

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Komente

IDENTIFIKIMI

1.1 Titulli i burimit

Karakteristik dhe shpesh 1
unik, emri me të cilin
identifikohet burimi

Tekst i lirë
i
detyrueshëm

1.2 Abstrakti i burimit Përmbledhje e shkurtër 1
përshkruese e
përmbajtjes së burimeve

Tekst i lirë
i
detyrueshëm

1.3 Lloji i burimit

Lloji i burimit që
përshkruhet nga
metadata

1

1.4 Lokatori i burimit

Përcakton lidhjen/t me
burimin dhe/ose lidhjen
me informacione shtesë
rreth burimeve

0..*

i
 Grupet e
dataseteve
detyrueshëm
hapësinore
(seritë)
 Datasetet
hapësinore
(data set)
 Shërbimet
e të
dhënave
hapësinore
(shërbimet
)
I
detyrueshëm
Nëse një
URL është i
disponueshë
m për të
marrë më
shumë
informacion
dhe ti qaset
shërbimeve
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Nr.

Elementi i
metadatave

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Komente

që lidhen me
të
1.5 Identifikues unik i Vlerë unike që
burimeve
identifikon burimet
1.7 Gjuha e burimit

II

1..*

i
detyrueshëm

Gjuha e përdorur brenda 0..*
burimit

I
detyrueshëm
nëse burimi
përmban
edhe
informata
tekstuale

ISO 639-2
përcakton
kodet për
përfaqësimi
n e emrave
të gjuhës

KLASIFIKIMI I TË DHËNAVE HAPËSINORE DHE SHËRBIMEVE

2.1 Kategoria e temës

Niveli i lartë i
klasifikimit për të
ndihmuar në grupimin
dhe kërkimin e temave
të bazuara

1..*

i
ISO 19115
detyrueshëm jep
numërimin
për
Kategorinë e
Temave
(B.5.27)

3.1 Vlera e fjalës kyçe Fjalë ose shprehje që
përdoren zakonisht për
të përshkruar burime,

1..*

Tekst i lirë
i
detyrueshëm

3.2 Fjalor i kontrolluar Fjala kyçe do të
i orighinës
sigurohet nga thesari
mjedisor shumë
gjuhësor

0..1

I
detyrueshëm
nëse fjala
kyqe mund të
merret nga
fjalori

1..*

i
detyrueshëm

III FJALA KYÇE

IV LOKACIONI GJEOGRAFIK
4.1 Kutia kufizuese
gjeografike

V

Hapësira gjeografike e
dhënë si kuti kufizuese
gjeografike në shkallë
decimale, me precizitet
së paku dy decimal në
WGS84

REFERENCA KOHORE
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Nr.

Elementi i
metadatave

5.1 Shtrirja kohore

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Përcakton periudhën
kohore të mbuluar nga
përmbajtja e burimit

0..*

Data e publikimit të
burimeve

0..*

së paku një
datë
publikimi/dat
ë krijimi/dhe
data e
rishikimit
nëse
kërkohet

5.3 Data e rishikimit të Data e fundit e
fundit
rishikimit të burimit

0..1

së paku një
datë
publikimi/dat
ë krijimi/dhe
data e
rishikimit
nëse
kërkohet

Data e krijimit të burimit 0..1

së paku një
datë
publikimi/dat
ë krijimi/dhe
data e
rishikimit
nëse
kërkohet

5.2 Data e publikimit

5.4 Data e krijimit

opcional

Komente
Shprehur në:
 datë
 interval/pe
riudhë
 kombinim
i të dy
kalendarëv
e
Gregorian
shprehur në
përputhje
me ISO
8601.

VI KUALITETI DHE VALIDITETI
6.1 Prejardhja

Është deklarata e
historisë së procesit

1

Tekst i lirë
i
detyrueshëm
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Nr.

Elementi i
metadatave

6.2 Zgjidhja
hapësinore

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Komente
Vlerë
numerike e
cila shpreh
nivelin e
detajit.
Zakonisht
është numër
i plotë i
emëruesit të
shkallës ose
distancë e
thjeshtë
tokësore

Niveli i detajeve të
datasetit

0..*

I
detyrueshëm
nëse një
dataset ka
shkallë ose
zbërthim

Citimi i rregullave të
implementimit ose
specifikime të tjera

1

i
Titulli i
detyrueshëm specifikimit
dhe data e
krijimit/publ
ikimit/rishik
imit të tij

VII KONFORMITETI
7.1 Specifikimi

i
 Përputhsh
ëm
detyrueshëm
 I pa
përputhshë
m
 I pa
vlerësuar
VIII KUFIZIMET LIDHUR ME QASJEN DHE PËRDORIMIN
7.2 Shkalla

1
Shkalla e
përputhshmërisë së
burimeve me rregullat e
implementimit

8.1 Kushtet që
INSPIRE: Neni 5(2)(b)
aplikohen për qasje dhe 11(2)(f)
dhe përdorim të
dataseteve
hapësinore

1..*

i
Tekst i lirë
detyrueshëm (nëse nuk ka
kushte,
metadata do
ta tregojë
këtë fakt)

8.2 Kufizimet në qasje INSPIRE: Neni 13
publike

1..*

i
Tekst i lirë
detyrueshëm (nëse nuk ka
kufizime,
metadata do
ta tregojë
këtë fakt)
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Nr.

Elementi i
metadatave

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Komente

IX ORGANIZATAT PËRGJEGJËSE PËR THEMELIMIN, MENAXHIMIN,
MIRËMBAJTJEN DHE SHPËRNDARJEN E TË DHËNAVE HAPËSINORE
9.1 Pala përgjegjëse

Përshkrimi i organizatës 1
përgjegjëse për
themelimin,
menaxhimin,
mirëmbajtjen dhe
shpërndarjen e burimeve

9.2 Roli i palës
përgjegjëse

Roli i organizatës
përgjegjëse

i
Emri i
detyrueshëm organizatës
(teksti i lirë)
dhe e-mail
kontakti
(varg i
karaktereve)

1

i
detyrueshëm

1..*

i
Emri i
detyrueshëm organizatës
(teksti i lirë)
dhe e-mail
kontakti
(varg i
karaktereve)

10.2 Data e Metadatave Data e cila specifikon
krijimin/përditësimin e
rekordit të metadatave

1

i
Data duhet
detyrueshëm të jetë në
përputhje
me ISO
8601

10.3 Gjuha e
metadatave

1

i
Gjuhët
detyrueshëm zyrtare të
komunitetit
shprehur në
përputhje
me ISO
639-2

X

METADATA NË METADATA

10.1 Pika e kontaktit të
metadatave

Organizata përgjegjëse
për krijimin dhe
mirëmbajtjen e
metadatave

Gjuha në të cilën janë
shprehur elementet e
metadatave.

XI NDËRVEPRIMI ME METADATA DHE METADATA TË TEMAVE
SPECIFIKE
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Nr.

Elementi i
metadatave

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kushtet

Komente

11.1 Sistemi referent
Koordinat

Përshkrimi i sistemit/ve 1..*
referues të koordinatave
të përdorura në dataset

11.2 Sistemi referent
kohor

Përshkrimi i sistemeve
të referimit kohor të
përdorur në dataset

0..*

I
detyrueshëm
nëse dataseti
hapësinore
apo një nga
llojet e
veqorive të
tij përmbanë
informacion
të
përkohshëm
që nuk i
referohet
kalendarit
Gregorian
ose Kohës së
Koordinuar
Universale

11.3 Kodimi i të
dhënave

Përshkrimi i
konstrukteve të gjuhës
kompjuterike që
përcakton paraqitjen e
objekteve të të dhënave
në një regjistër, dosje,
mesazh, pajisje ruajtëse
ose kanal transmetimi

1..*

i
Metadata e
detyrueshëm kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
ne
dataseteve
hapësinore
dhe
shërbimeve

i
Metadata e
detyrueshëm, kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
n e grupeve
të të
dhënave
hapësinore
dhe
shërbimeve
Metadata e
kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
ne
dataseteve
hapësinore
dhe
shërbimeve
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Nr.

Elementi i
metadatave

11.4 Kodifikimi i
karaktereve

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

Kodifikimi i karaktereve 0..*
që përdoret në dataset

Kushtet

Komente

I
detyrueshëm
nëse përdoret
një kodim që
nuk bazohet
në utf-8

Metadata e
kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
ne
dataseteve
hapësinore
dhe
shërbimeve

11.5 Lloji i përfaqësimit Metoda e përdorur për të 1..*
hapësinor
paraqitur informacionin
gjeografik hapësinor

i
Metadata e
detyrueshëm kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
ne
dataseteve
hapësinore
dhe
shërbimeve

11.6 Konsistenca
topologjike

I
detyrueshëm,
nëse dataseti
përfshin lloje
nga Modeli i
Rrjetit
Gjenerik dhe
nuk siguron
centerline
topologji
(lidhja e
linjave
qendrore) për
rrjetin.

0..*
Korrektësia e
karakteristikave
topologjike të koduara
në mënyrë eksplicite të
datasetit siç përshkruhet
nga qëllimi

Metadata e
kërkuar për
ndërveprim
në Nenin 13
të IRs mbi
ndërveprimi
ne
dataseteve
hapësinore
dhe
shërbimeve
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Elementi i
metadatave

Nr.

11.7 Informacioni i
mirëmbajtjes

Përkufizimi

Shumëllo
jshmëria

0..*
Informacion mbi
qëllimin dhe frekuencën
e përditësimit

Kushtet
opcional

Komente
Elementi i
metadatave
për tema
specifike i
rekomandua
r për të
gjitha temat

(Agjencia Kadastrale e Kosovës, Elementet e profilit rajonal të metadatave, 2015)

5.1.7.1 Dobitë dhe përfitimet e meta të dhënave
Posaçërisht, ditëve të sotme meta të dhënat janë shumë të rëndësishme, sepse, ato
ndihmojnë njerëzit të cilët përdorin të dhëna hapësinore që t’i gjejnë të dhënat të cilat atyre ju
nevojiten dhe qartësojnë se sa mirë mund t’i përdorin ato. Gjithsesi, meta të dhënat sjellin dobi
për organizatën prodhuese të të dhënave. Nëse marrim si shembull ndryshimin e personelit në
një organizatë, atëherë janë gjasat e konsiderueshme që të dhënat e pa dokumentuara mund të
humbin vlerat e tyre. Është shumë e vështirë për nëpunësit më të vonshëm të kuptojnë
përmbajtjet dhe përdorimet e bazës së të dhënave digjitale, si rezultat ata mund të kuptojnë se
mund t’iu besojnë rezultateve të gjeneruara nga këto të dhëna. Lirisht mund të thuhet se nga
mungesa e njohurive rreth të dhënave të organizatave tjera mund të rezultojë deri tek dyfishimi
i orvatjes.
Patjetër se gjenerimi i meta të dhënave ka koston e vetë, dhe mund të jetë mbingarkesë
nëse këtë ja shtojmë kostos së mbledhjes së të dhënave, mirëpo kjo nëse shikohet në aspektin
afatgjatë, atëherë vlera e tyre varet mbi dokumentimin e tyre dhe kjo është shumë e
rëndësishme. Meta të dhënat ose informacionet mbi të dhënat është një term që shumë shpesh
dhe me lehtësi injorohet dhe shmanget. Mirëpo, nga rritja e vazhdueshme e përdorimit të të
dhënave digjitale, mund të themi se paraqitet një vetëdijesim që është gjithnjë në rritje rreth
dobive të meta të dhënave, dhe kërkesës për meta të dhënat për të dhënat tona.
Me ndihmën e skemës llogaritëse, e cila është paraqitur më poshtë, për ta kuptuar më
drejtë dhe qartë, jam munduar të paraqes rëndësinë e meta të dhënave. Kjo është realizuar duke
marrë për bazë të dhënat e evidentuara në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Kështu që, nëse
marrim për bazë numrin e telefonatave nga palët e interesuara që kërkojnë informacione rreth
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të dhënave dhe kohën e shpenzuar në krijimin e meta të dhënave, mesataren e kohës të cilën
punonjësit e shpenzojmë për telefonata si dhe në mirëmbajtje të meta të dhënave, si dhe
mesataren e pagesës së stafit për këto punë, atëherë si përfundim del që investimi në krijimin
dhe mirëmbajtjen e meta të dhënave është profitabil si në kohë ashtu edhe në anën materiale
apo ekonomike.
Llogaritja është bërë sipas formulave në vijim:
Shuma e përgjithshme = A1 × A2 × A3, B1 × B2 × B3………n1 × n2 × n3

(6)

Shuma e përgjithshme = (A5 + A6) × A7, (B5 + B6) × B7……… (n5 + n6) × n7 (7)
Kostoja e përgjithshme / vit = A4 + A8, B4 + B8………n4 + n8 (8)
Kursimet / vit = A4 - A9, A4 - B9, A4 - C9, A4 - D9 dhe A4 - E9

(9)

Shuma e rigjeneruar = A10, A11 + B10, B11 + C10, C11 + D10, D11 + E10 (10)

Tabela 4. Të dhënat rreth meta të dhënave bazuar në shërbimet e AKK-së.
(A)Vit
1

(B)Vit
2

(C)Vit
3

(D)Vit
4

(E)Vit
5

1. Numri i pyetjeve telefonike për të dhënat

520

395

260

210

150

2. Mesatarja e orëve të shpenzuara për telefonat

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3. Kostoja mesatare e stafit / orë

5€

5€

5€

5€

5€

1,300 €

988 €

650 €

525 €

375 €

80

40

15

0

0

0

8

16

24

24

5€

5€

5€

5€

5€

400 €

240 €

155 €

120 €

120 €

9. Kostoja e përgjithshme / vit

1,700 €

1,228 €

805 €

645 €

495 €

10. Kursimet / vit

-400 €

73 €

495 €

655 €

805 €

11. Shuma e rigjeneruar

-400 €

-328 €

168 €

823 €

1,628 €

4. Shuma e përgjithshme

5. Orët e shpenzuara në krijimin e meta të
dhënave
6. Mesatarja e orëve të shpenzuara për
mirëmbajtje
7. Kostoja mesatare e stafit / orë
8. Shuma e përgjithshme

(IMPULS, Analysis and recommendations from IMPULS Road-trips, 2017)
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Të gjitha këto që u cekën më lartë, janë evidentuar në tabelat e mësipërme, ku pas
kalkulimit të tyre përfitojmë grafikun, me anë të të cilit bëhet paraqitja e shumës së kostos së
rigjeneruar pas investimit në krijimin dhe mirëmbajtjen e meta të dhënave.

Shuma e rigjeneruar - Meta të dhëna
2,000 €

1,628 €

1,500 €
823 €

1,000 €

500 €
0€

168 €
-400 €
Vit 1

-328 €
Vit 2

Vit 3

Vit 4

Vit 5

-500 €
-1,000 €
Shuma e rigjeneruar

Grafikoni 6. Shuma e rigjeneruar nga meta të dhënat.

5.1.8 Subjektet e identifikuara
Si pjesë e strategjisë për popullim të gjeoportalit me sa më shumë të dhëna hapësinore,
Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë një seri aktivitetesh me qëllim të identifikimit të
institucioneve që prodhojnë, mirëmbajnë dhe ofrojnë të dhëna hapësinore dhe në vijim mund
të gjeni një listë të një pjese institucionesh, si vijon:


Agjencia Kadastrale e Kosovës



Agjencia e Statistikave të Kosovës



Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor - Departamenti i Ujërave



Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale



Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës



Agjencioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës



Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit



Ministria e Infrastrukturës - Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim të
Politikave



Komuna e Prishtinës



Kompania e Ujësjellësit Rajonal “Prishtina”
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KOST - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike të
Kosovës



Posta e Kosovës



Ndërmarrja Hidroekonomike “IBER LEPENCI”



Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural



Shërbimi Gjeologjik i Kosovës



Agjencia e Kosovës për Efiçencë të Energjisë



Ministria e Zhvillimit Ekonomik



Ministra e Shëndetësisë



Ministria e Punëve të Brendshme



Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës



Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal



Ministria e Administratës Publike



Ministria e Tregtisë dhe Industrisë



Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit



Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Radoniqi”



Agjencia e Shoqërisë së Informacionit



Asociacioni i Komunave të Kosovës



Agjencia Kosovare e Privatizimit



Policia e Kosovës



Agjencia Kosovare e Pronës

5.1.9 Struktura koordinatave
Me ndihmën e grafikonit, më poshtë, do të paraqitet struktura qeverisëse për zhvillimin
e strategjisë së Infrastrukturës për Informacion Hapësionor në Republikën e Kosovës edhe pse
deri më tani nuk ka kaluar projektligji për IKIH në kuvend.
Sipas projektligjit për IKIH, Neni 9, pika 2 thuhet që IKIH-në e themelon, zhvillon dhe
mirëmban AKK-ja, me qëllim të menaxhimit të meta të dhënave si dhe dhënien e të drejtave
për kërkime, shkarkime dhe futje të informacionit hapësinor si dhe informacioneve tjera të cilat
kanë të bëjnë me IKIH-në.
Konform projektligjit për IKIH parashihet statuti i cili parasheh krijimin e Këshillit të
Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor nën autoritetin e Ministrisë së Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor në përputhje me Ligjin për IKIH. Qëllimi i Këshillit të IKIH-së
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është që të ofrojë udhëheqje dhe drejtim strategjik për zbatimin e IKIH-së së Kosovës, si dhe
zbatimin e veprimeve që lidhen me Direktivën e BE-së INSPIRE. Këshilli i IKIH-së do të
sigurojë që burimet e nevojshme të kryhen nga palët e kërkuara si pjesë e planit vjetor të punës
së IKIH-së, ku përgjegjësia për zbatimin operacional të IKIH-së do të jetë ajo e Komitetit të
IKIH-së.

Grafikoni 7. Struktura qeverisëse për zhvillimin e strategjisë së Infrastrukturës për
Informacion Hapësionor në Republikën e Kosovës (Strategjia për Zhvillimin e
Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinor të Republikës së Kosovës, 2015)
Ndërsa përgjegjësitë e Këshillit janë:
a. të mbajë një pasqyrë të të gjitha nismave të informacionit gjeografik në Kosovë në nivel
kombëtar dhe lokal;
b. të zhvillojë dhe mirëmbajë një Plan të Zbatimit për strategjinë e IKIH-së së Kosovës,
si dhe kërkesat për Direktivën INSPIRE, që është në përputhje me politikat e tjera
relevante të Qeverisë në Kosovë, si e-qeverisja dhe strategjia kombëtare e IT;
c. Të veprojë si grup drejtues që koordinon dorëzimin e IKIH-së së Kosovës dhe veprimet
e kërkuara për Direktivën INSPIRE, nga Komiteti i IKIH-së. Për këtë qëllim Këshilli
do të miratojë një plan vjetor të punës për aktivitetet për implementimin e IKIH-së dhe
të merret me kërkesat e Direktivës INSPIRE. Plani i Punës do të mundësojë Planin e
Zbatimit të përgjithshëm dhe do të përgatitet nga Komiteti i IKIH-së çdo vit për të
menaxhuar aktivitetet që do t’i dorëzojë IKIH-së;
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d. Të ofrojë këshilla për Ministrinë përgjegjëse [2] për çështjet që kanë të bëjnë me
informacionin gjeografik dhe nën autoritetin e ministrit, të lehtësojë marrëveshjen në
vendosjen e standardeve, politikave dhe kërkesave të zbatimit për ata që janë të
përfshirë në informacionin gjeografik dhe përdorimin e tij në Kosovë;
e. Të raportojë dy herë në vit për Komitetin Ministror përkatës, për ecurinë e zbatimit të
strategjisë së IKIH-së dhe për çdo çështje ndër qeveritare të informacionit gjeografik
që kërkojnë vendime ministrore;
f. Të ofrojë një rol këshillues, koordinues dhe drejtues për çdo legjislacion kosovar që
përfshin informacionin gjeografik;
g. Të emërojë kryesuesin dhe të emërojë organizatat anëtare të Komitetit të IKIH-së.
Këshilli do të duhet të identifikojë dhe miratojë organizatat përkatëse anëtare të
Komitetit dhe të bëjë ndryshime në anëtarësimin e Komitetit ashtu siç kërkohet;
h. Të publikojë raportin vjetor të aktiviteteve të Këshillit, të progresit në zbatimin e IKIHsë dhe të kërkesave të lidhura me INSPIRE, si dhe përfshirja e propozimeve për veprime
të mëtejshme strategjike për të rritur vlerën e fituar nga informacioni gjeografik;
i. Të emërojë kryesuesit e grupeve punuese të IKIH-së. Këshilli mund të krijojë grupe
shtesë të punës dhe grupe ad hoc nëse konsiderohet e nevojshme dhe mund të
shpërndajë grupet e punës dhe grupet ad hoc kur është e nevojshme;
j. Të ketë rolin udhëheqës në monitorimin e zhvillimeve dhe krijimin e politikave në
lidhje me informacionin gjeografik dhe përdorimin e tij, duke përfshirë:

I.

Monitorimin e përparimeve përkatëse teknike, veçanërisht në fushat e mbledhjes së të
dhënave hapësinore, ndërveprimit, standardeve, menaxhimit, ofrimit të shërbimeve;

II.

Monitorimin e politikave ndërkombëtare dhe ndryshimeve legjislative që mund të
ndikojnë në IKIH të Kosovës;

III.

Promovimi i praktikave më të mira dhe mbështetja e inovacionit në përdorimin e
informacionit gjeografik;

IV.

Ofrimin e një drejtimi strategjik në çështjet e cilësisë së të dhënave, përfshirë
standardet, monitorimin dhe validimin;

V.
VI.

Lidhjen përfitimeve ekonomike dhe sociale të IKIH-së së Kosovës; dhe
Identifikimin e çështjeve të tjera gjeografike afatmesme dhe afatgjata.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Infrastruktura Kombëtare e Informacionit Hapësinor në vendin tonë është në drejtimin
e duhur, e gjithë kjo thuhet me optimizmin që sa më shpejt të kaloi ligji për IKIH në Kuvendin
e Republikës së Kosovës, nga që me kalimin e këtij ligji në Kuvend, të gjitha institucionet që
prodhojnë dhe mirëmbajnë të dhëna hapësinore do t’i marrin përgjegjësit e tyre konform ligjit
dhe në këtë mënyrë do të ngritët niveli i të dhënave hapësinore edhe më shumë. Ky rezultat do
ta bëjë edhe më të qartë gjendjen e këtyre të dhënave, sepse, do të vazhdojë sistemimi,
harmonizimi dhe krijimi i meta të dhënave për të dhënat hapësinore përkatëse konform
Direktivës INSPIRE.
Është shumë e rëndësishme të punohet në themelimin e sektorëve për GIS në
institucionet e vendit, pasi që dihet se në vendin tonë kemi shumë institucione, të cilat nuk kanë
sektor të GIS-it dhe si të tilla është problem që t’i menaxhojnë, përditësojnë dhe shpërndajnë
në mes vete të dhënat hapësinore. Korrespondencat ndërinstitucionale të cilat prodhojnë dhe
mirëmbajnë të dhëna hapësinore, duhet të jenë në nivelin e duhur, sepse deri më tani është
investuar në mbajtjen e takimeve dhe punëtorive të shumta, me qëllim që zyrtarët në
institucione që prodhojnë dhe mirëmbajnë të dhëna hapësinore, ta kenë të qartë se, shpërndarja
e të dhënave në mes të institucioneve do të bëhet obligative, grumbullimi dhe shpërndarja e të
cilave do të bëhet në nivel qeveritar. AKK-ja si institucioni me autoritetin më të lartë për këtë
çështje, është kompetente për grumbullimin e të dhënave hapësinore në nivel vendi dhe pastaj,
përmes saj, të bëhet shpërndarja e të dhënave hapësinore për të dhënat të cilat nuk janë të
ndaluara me ligj dhe nga pronarët e tyre. Gjithashtu, është shumë e rëndësishme që në të njëjtën
kohë të mund t’i zhvillojmë shërbimet e shikimit dhe shkarkimit dhe shkëmbimi i të dhënave
hapësinore të bëhet përmes tyre.
Vlen të theksohet se deri më tani në nivel vendi është bërë mjaft rreth identifikimit,
evidentimit, grumbullimit, harmonizimit, krijimit të meta të dhënave dhe publikimit të të
dhënave hapësinore përmes gjeoportalit shtetëror, mirëpo kryesisht kjo punë është bërë nga
zyrtarët e AKK-së me mbështetje nga ekspertë ndërkombëtar, kjo është bërë për të dhënat
hapësinore që i mirëmban dhe pronar është AKK-ja dhe për të dhënat që menaxhohen nga
institucione tjera ku roli i AKK-së ka qenë dhe është në trajnimin dhe mbështetjen e tyre
kryesisht në harmonizimin e të dhënave hapësinore dhe krijimin e meta të dhënave.
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